|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配属 | はいぞく | Bố trí, điều về |
| 新人 | しんじん | Người mới |
| 指導 | しどう | Chỉ đạo |
| 上達する | じょうたつする | Tiến bộ |
| 褒める | ほめる | Khen ngợi |
| 適切な | てきせつな | Thích hợp |
| 解決策 | かいけつさく | Phương án giải quyết, giải pháp |
| 光栄 | こうえい | Vinh dự, vinh hạnh |
| 対応 | たいおう | Đối ứng |
| 大容量 | だいようりょう | Dung lượng lớn |
| 徹底的 | てっていてき | Tính triệt để |
| 実施する | じっしする | Thực hiện |
| 増員 | ぞういん | Tăng nhân sự |
| 外部設計書 | がいぶせっけいしょ | Bản thiết kế sơ bộ |
| やり取り | やりとり | Giao dịch, trao đổi |
| 規格 | きかく | Tiêu chuẩn, quy cách |
| 遠慮 | えんりょく | Ngại ngùng, khách khí |
| 基本設計書 | きほんせっけいしょ | Tài liệu thiết kế cơ bản |
| 仕入管理モジュール | しいれかんりモジュール | Mô đun quản lý thu mua |
| 発注データ | はっちゅデータ | Dữ liệu đặt hàng |
| 拝見 | はいけん | Xem(khiêm nhường ngữ của 見る) |
| 締め切り | しめきり | Hạn cuối, dealine |
| 報告する | ほうこくする | Báo cáo |
| 預かり | あずかり | Giao phó |
| 連携モジュール | れんけいモジュール | Mô đun liên kết |
| 項目 | こうもく | Mục, khoản |
| 有効 | ゆうこう | Hiệu quả |
| 許可 | きょか | Cho phép |
| 申請書 | しんせいしょ | Đơn yêu cầu |
| 欠勤 | けっきん | Nghỉ việc |
| 早退 | そうたい | Về sớm |
| 風邪 | かぜ | Cảm lạnh |
| 寒気 | さむけ | ớn lạnh |
| 産業会館 | さんぎょうかいかん | Trung tâm công nghiệp |
| 設定 | せってい | Cài đặt, thiết lập |
| 事務処理 | じむしょり | Công việc xử lý thủ tục, giấy tờ |
| 部署 | ぶしょ | Phòng ban trong công ty |
| 流通業 | りゅうつうぎょう | Công nghiệp phân phối |
| 販売 | はんばい | Buôn bán |
| 概要 | がいよう | Khái quát, sơ lược |
| 進み具合 | すすみぐあい | Mức độ tiến triển |
| 引継ぎ | ひきつぎ | Bàn giao |
| 進捗 | しんちょく | Tiến triển |
| 実装段階 | じっそうだんかい | Quá trình lặp ráp |
| 意向 | いこう | Dự định, ý muốn |
| 待ち合わせ | まちあわせ | Hẹn gặp |
| 居酒屋 | いざかや | Quán nhậu |
| 研修 | けんしゅう | Thực tập |
| 目にかかる | めにかかる | Gặp mặt |
| 留意点 | りゅういてん | Điểm lưu ý |
| 再使用 | さいしよう | Tái sử dụng |
| 退社 | たいしゃ | Nghỉ việc |
| 担当者 | たんとうしゃ | Người phụ trách |
| お手数ですが | おてすうですが | Xin lỗi vì đã làm phiền bạn |
| 検討 | けんとう | Xem xét, cân nhắc |
| 取り替える | とりかえる | Đổi tiền |
| 顧客成長率 | こきゃくせいちょうりつ | Tỉ lệ tăng trưởng số lượng khách hàng |
| 買い得 | かいどく | Mặc cả, giá tốt |
| 支援 | しえん | Hỗ trợ |
| 提供 | ていきょう | Cung cấp |
| 領収書 | りょうしゅしょ | Hóa đơn, biên lai |
| 各自 | かくじ | Mỗi các nhân |
| 進捗状況 | しんちょくじょうきょう | Tiến độ tình trạng |
| 出荷指示 | しゅっかしじ | Hướng dẫn giao hàng |
| 出荷完了 | しゅっかかんりょう | Kết thúc giao hàng |
| 着手 | ちゃくしゅ | Bắt tay vào làm việc |
| 挽回 | ばんかい | Cứu vãn, khôi phục |
| 得意分野 | とくいぶんや | Sở trường |
| 立て直す | たてなおす | Tái tạo, xây dựng lại |
| 軌道修正 | きどうしゅうせい | Điều chỉnh quỹ đạo, cấu trúc |
| 周辺条件 | しゅうへんじょうけん | Điều kiện xung quanh |
| 伝票 | でんぴょう | Hóa đơn |
| 内部設計書 | ないぶせっけいしょ | Bản thiết kế nội bộ |
| たまに |  | Thỉnh thoảng, đôi khi |
| イメージ | Image | Hình ảnh, tưởng tượng |
| インタネット |  | Internet |
| アプリケーション | Application | ứng dụng |
| インタフェース | Interface | Giao diện |
| オーバーライト | Override | Ghi đè |
| アナリスト | Analyst | Phân tích |
| エラー | Error | Lỗi |
| ウォータフォール | Waterfall | Thác nước |
| アジャイル |  | Agile |
| アイテム | Item | Mục, đồ |
| アカウント | account | Tài khoản |
| オフ |  | Off |
| アセスメント | Assessment | Đánh giá |
| エクリプス |  | Eclipse |
| Eコマースシステム | E commerce system | Hệ thống thương mại điện tử |
| コスト | Cost | Giá, chi phí |
| コンセプト | Concept | Khái niệm |
| ケース | Case | Trường hợp |
| クラウドコンピューティング | Cloud computing | Điện toán đám mây |
| スマホ | Smarthome | Nhà thông minh |
| センサー | Sensor | Cảm biến |
| サーバー | Server | Máy chủ |
| ソフトウェア | Software | Phần mềm |
| サブシステム | Subsystem | Hệ thống con |
| ステー不ホルダ | Stakeholder | Bên liên quan |
| スパイラル |  | Xoắn ốc |
| セキュリティ | Security | Bảo vệ |
| ジャバ |  | Java |
| ニーズ | Need | Nhu cầu |
| ネットワーク | Network | Mạng lưới |
| プログラム | Program | Chương trình |
| プログラミング | Programming | Việc lập trình |
| プログラマー | Programmer | Lập trình viên |
| プロセス | Process | Quy trình,tiến trình |
| バックエンド |  | Backend |
| バグ |  | Bug |
| パラメータ | Parameter | Thông số |
| バイブル |  | Cẩm nang |
| パス | Path | Đường dẫn |
| パターン | Pattern | Hình mẫu, mô hình |
| プリントアウト | Printout | In ra |
| フルプロセス | Fullprocess | Đầy đủ quy trình |
| プラグイン | Plugin | Tiện ích |
| ピッチ |  | Nhịp độ |
| モジュール |  | Module |
| モデル |  | Model |
| ムービングターゲット | Moving target | Thay đổi mục tiêu |
| メリット |  | Điểm lợi |
| マルチプラットフォーム | Multiplatform | Đa nền tảng |
| ミクロ |  | Vi mô |
| マクロ |  | Vĩ mô |
| ユーザ | User | Người dùng |
| ライフサイクル | Lifecycle | Vòng đời |
| デザイン | Design | Thiết kế |
| データベース | Database | Cơ sở dữ liệu |
| テスト | Test | Kiểm thử |
| テスタ | Tester | Người kiểm thử |
| チームワーク | Teamwork | Làm việc nhóm |
| デバッグ |  | Debug |
| ツール | Tool | Công cụ |
| デメリット |  | Điểm hại |
| ダイナミック | Dynamics | Biến động |
| デフォルト | Default | Mặc định |
| デバイス | Device | Thiết bị |