|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手順 | てじゅん | Quy trình |
| 建築 | けんちく | Kiến trúc |
| 現場 | げんば | Công trường, cơ sở |
| 設計図 | せっけいず | Bản thiết kế |
| 調整 | ちょうせい | Điều chỉnh |
| 組み立てる | くみたてる | Lắp ráp |
| 構造 | こうぞう | Cấu trúc |
| 原則 | げんそく | Nguyên tắc |
| 工程 | こうてい | Công đoạn |
| 用意 | ようい | Chuẩn bị |
| 作成 | さくせい | Tạo ra, sản xuất |
| 手間 | てま | Công sức, thời gian |
| 発行 | はっこう | Phát hành |
| 完全 | かんぜん | Hoàn toàn |
| 業務 | ぎょうむ | Nghiệp vụ |
| 検査機能 | けんさきのう | Tìm kiếm chức năng |
| 日時 | にちじ | Ngày giờ |
| 表示 | ひょうじ | Biểu thị, màn hình |
| 形式 | けいしき | Hình thức |
| 保存 | ほぞん | Bảo tồn |
| 定める | さだめる | Sự chuẩn bị, điều chỉnh |
| 要件定義 | ようけんていぎ | Định nghĩa yêu cầu(system) |
| 姿 | すがた | Hình dạng, vẻ bề ngoài |
| 自宅 | じたく | Nhà mình, nơi sống |
| 流れ | ながれ | Quá trình, luồng |
| 依頼 | いらい | Yêu cầu |
| 顧客 | こきゃく | Khách hàng |
| 整理 | せいり | Sắp xếp |
| 矛盾 | むじゅん | Mâu thuẫn |
| 要望 | ようぼう | Nguyện vọng |
| 聞き出す | ききだす | Hỏi |
| 解析 | かいせき | Phân tích |
| 合致する | がっちする | Phù hợp |
| 明らかにする | あきらかにする | Làm rõ, sáng tỏ |
| 作り上げる | つくりあげる | Xây lên, tạo lên |
| 不足 | ふそく | Thiếu |
| 満足 | まんぞく | Thỏa mãn, hài lòng |
| 肝要 | かんよう | Thiết yếu, cốt yếu |
| 正確 | せいかく | Chính xác |
| アプローチ |  | Tiếp cận, xâm nhập |
| 提案 | ていあん | Đề án |
| 手法 | しゅほう | Phương pháp, kỹ thuật |
| 構成 | こうせい | Cấu thành, cấu tạo |
| 個別 | こべつ | Cá biệt, riêng lẻ |
| ～際に | ～さいに | Trong trường hợp~ |
| ～逆に | ～ぎゃくに | Ngược lại~ |
| 組み合わせ | くみあわせ | Kết hợp, phối hợp |
| 最終 | さいしゅう | Cuối cùng |
| 極めて | きわめて | Cực, vô cùng |
| 分別 | ぶんべつ | Phân loại, phân tích |
| 定義 | ていぎ | Định nghĩa, mô tả |
| 特定 | とくてい | Đặc định |
| SA |  | Structure Analyst |
| 迅速な | じんそくな | Nhanh chóng |
| 主要 | しゅよう | Chủ yếu |
| 認知 | にんち | Nhận thức, biết đến |
| 定着 | ていちゃく | Phổ biến |
| 要素 | ようそ | Yếu tố |
| 内装 | ないそう | Nội thất |
| 分割 | ぶんかつ | Phân đoạn |
| 単純な | たんじゅんな | Đơn giản, đơn thuần |
| 直感的 | ちょっかんてき | Tính trực quan |
| 把握 | はあく | Nắm bắt, lĩnh hội |
| 見渡す | みわたす | Nhìn bao quát, tổng quát |
| 詳細な | しょうさいな | Chi tiết, tường tận |
| 視点 | してん | Góc nhìn |
| 製造 | せいぞう | Chế tạo, sản xuất |
| 要求定義 | ようきゅうていぎ | Định nghĩa yêu cầu(khách hàng) |
| 要件定義 | ようけんていぎ | Định nghĩa yêu cầu (hệ thống) |
| 製法 | せいほう | Cách làm, phương pháp chế tạo |
| 実装 | じっそう | Thực hiện, lập trình |
| 機能 | きのう | Chức năng |
| 文章化 | ぶんしょうか | Chuyển thành văn bản |
| 引き継ぐ | ひきつぐ | Bàn giao, chuyển giao |
| 役割 | やくわり | Vai trò |
| 備える | そなえる | Chuẩn bị |
| 処理 | しょり | Xử lý |
| 各種 | かくしゅ | Các loại, từng loại |
| 一連 | いちれん | Loạt, dãy, chuỗi |
| 有無 | うむ | Việc có hay không |
| 成果物 | せいかぶつ | Sản phẩm, thành phẩm |
| 仕様 | しよう | Đặc tả |
| 外観 | がいかん | Vẻ ngoài |
| 入出力欄 | にゅうしゅつりょくらん | Ô xuất nhập dữ liệu |
| 携わる | たずさわる | Can dự |
| 規模 | きぼ | Quy mô |
| 誤り | あやまり | Lỗi |
| 混入 | こんにゅう | Lẫn vào |
| 確認 | かくにん | Xác nhận |
| 検証 | けんしょう | Kiểm chứng |
| 詳細化 | しょうさいか | Chi tiết hóa |
| 過程 | かてい | Quá trình |
| 上流工程 | じょうりゅうこうてい | Công đoạn thượng lưu |
| 下流工程 | かりゅうこうてい | Công đoạn hạ lưu |
| 見定める | みさだめる | Xác định |
| 解決 | かいけつ | Giải quyết |
| 重複 | じゅうふく | Trùng lặp |
| 本質的 | ほんしつてき | Tính bản chất |
| 現実 | げんじつ | Thực tế |
| 容易 | ようい | Dễ dàng |
| 過不足 | かふそく | Thừa thiếu |
| 手戻り | てもどり | Làm lại |
| 影響 | えいきょう | ảnh hưởng |
| 慎重 | しんちょう | Thận trọng |
| 冷静 | れいせい | Bĩnh tĩnh |
| 実現性 | じつげんせい | Tính khả thi |
| 全体像 | ぜんたいぞう | Hình ảnh tổng thể |
| 概念 | がいねん | Khái niệm |
| 利害関係者 | りがいかんけいしゃ | Bên có quan hệ lợi ích |
| 抽出 | ちゅうしゅつ | Chắt lọc, rút ra |
| あるべき姿 | あるべきすがた | Hình dạng cần có |
| 明確化 | めいかくか | Làm rõ ràng |
| 範囲 | はんい | Phạm vi |
| 目視 | もくし | Trực quan |
| 組み職 | くみしょく | Thành phần |
| 方針 | ほうしん | Phương châm |
| 時系列に沿って | ときけいれつにそって | Dựa theo trình tự thời gian |
| 後戻り | あともどり | Sự rút lui, đảo ngược |
| 様子 | ようす | Trạng thái, bộ dạng |
| 定める | さだめる | Làm ổn định, xác định |
| 不具合 | ふぐあい | Bất tiện, lỗi |
| 完了 | かんりょう | Hoàn thành, kết thúc |
| 完成 | かんせい | Hoàn thành |
| 簡易 | かんい | Giản dị, đơn sơ |
| 追う | おう | Đuổi theo, truy theo |
| 採用 | さいよう | Tuyển dụng, sử dụng |
| 伝統的な | でんとうてきな | Tính truyền thống |
| 抽象的な | ちゅうしょうてきな | Tính trừu tượng |
| 名付ける | なづける | Đặt tên |
| 稼働 | かどう | Vận hành, hoạt động |
| 修正 | しゅうせい | Sửa |
| 追加 | ついか | Thêm vào, bổ sung |
| 普遍的な | ふへんてき | Tính phổ quát |
| 予算 | よさん | Ngân sách |
| 途中 | とちゅう | (ở) giữa |
| 補う | おぎなう | Bù đắp |
| 柔軟に対応 | じゅうなんにたいおう | Đối ứng linh hoạt |
| 提唱 | ていしょう | Đề xướng |
| 最適 | さいてき | Thích hợp nhất |
| 事態 | じたい | Tình hình |
| 交渉 | こうしょう | Đàm phán |
| 契約 | けいやく | Giao kèo, hợp đồng |
| 従う | したがう | Căn cứ vào, theo |
| 宣言 | せんげん | Phát hành, tuyên bố |
| 生じる | しょうじる | Nảy sinh, phát sinh |
| 素早い | すばやい | Nhanh chóng |
| 広範 | こうはん | Phạm vi rộng |
| 協調 | きょうちょう | Hiệp lực, hợp tác |
| 普及 | ふきゅう | Phổ cập |
| 用語 | ようご | Thuật ngữ |
| 表記 | ひょうき | Biểu thị, hiện thị |
| 書き残す | かきのこす | Ghi chú |
| 大半 | たいはん | Phần lớn |
| 改める | あらためる | Cải thiện, thay đổi |
| 単に | たんに | 1 cách đơn thuần |
| 含む | ふくむ | Bao gồm |
| 経つ、経る | たつ、へる | Trải qua, trôi qua |
| 一定 | いってい | ổn định, xác định |
| 傾向 | けいこう | Khuynh hướng |
| 著しい | いちじるしい | Đáng kể, lớn lao |
| 関与 | かんよ | Dính líu, liên quan đến |
| 体制 | たいせい | Cơ chế, thể chế |
| 故障 | こしょう | Hỏng |
| 検索 | けんさく | Tra cứu, tìm kiếm |
| 兼ね備える | かねそなえる | Có kèm theo |
| 軽視 | けいし | Xem nhẹ |
| 構成要素 | こうせいようそ | Thành phần cấu tạo |
| 性質 | せいしつ | Tính chất |
| 具備 | ぐび | Trang bị |
| 暗号化 | あんごうか | Mã hóa |
| 導入 | どうにゅう | Đưa vào sử dụng |
| 規定 | きてい | Quy định |
| 連携 | れんけい | Liên kết |
| 着手 | ちゃくしゅ | Bắt tay vào |
| 発注 | はっちゅう | Đặt hàng |
| 判断 | はんだん | Đánh giá, phán đoán |
| メリット |  | Điểm lợi |
| 経費 | けいひ | Kinh phí |
| 受注 | じゅちゅう | Nhận đặt hàng |
| 度合い | どあい | Mức độ |
| 勘案 | かんあん | Cân nhắc, đánh giá |
| 費用対効果 | ひようたいこうか | Hiệu quả đầu tư |
| 意義 | いぎ | Ý nghĩa |
| 立場に立つ | たちばにたつ | Đứng vào lập trường |
| 軽減する | けいげんする | Giảm nhẹ |
| 収益 | しゅうえき | Thu lợi nhuận |
| 換算 | かんさん | Quy đổi |
| 尺度 | しゃくど | Góc độ |
| 信頼感 | しんらいかん | Cảm giác tin tưởng |
| 努力 | どりょく | Nỗ lực |
| 考察 | こうさつ | Nghiên cứu, tìm hiểu |
| アイデアが浮かぶ | アイデアがうかぶ | Ý tưởng xuất hiện |
| 好影響 | こうえいきょう | ảnh hưởng tốt |
| 追記 | ついき | Viết thêm |
| 納得 | なっとく | Chấp nhận |
| 検討 | けんとう | Thảo luận |
| 提示 | ていじ | Gợi ý,trích dẫn, biểu diễn |
| 気配り | きくばり | Chăm sóc, chú ý |
| 過言 | かごん | Nói quá |
| 自ら | みずから | Mình |
| 初対面 | しょたいめん | Lần gặp đầu tiên |
| 充実 | じゅうじつ | Hoàn thiện, đầy đủ |
| 真剣な | しんけんな | Nghiêm túc |
| いい加減な | いいかげんな | Tùy tiện |
| 気を配る | きをくばる | Để ý đến |
| 決め手 | きめて | Yếu tố quyết định |
| 公募 | こうぼ | Tuyển chọn công khai |
| 挙がる | あがる | Được đề cử |
| 定める | さだめる | Xác định làm ổn định |
| 抑える | おさえる | Đầu tiên, ngay từ đầu |
| 責任 | せきにん | Trách nhiệm |
| 明確 | めいかく | Rõ ràng, chính xác |
| 争い | あらそい | Tranh giành, cạnh tranh |
| 避ける | さける | Tránh |
| 定量 | ていりょう | Định lượng, lượng cố định |
| 取り巻く | とりまく | Vây, bao vây, hỏi thăm |
| 明記 | めいき | Chỉ rõ, ghi chép rõ ràng |
| 曖昧な | あいまいな | Mơ hồ, mập mờ |
| 防止 | ぼうし | Phòng cháy, đề phòng |
| 文体 | ぶんたい | Văn thể |
| 品質 | ひんしつ | Chất lượng,phẩm chất |
| 用字 | ようじ | Sử dụng từ |
| 規格 | きかく | Quy chuẩn |
| 記述 | きじゅつ | Ghi chép, mô tả |
| 項目 | こうもく | Hạng mục, điều khoản |
| 概ね | おおむね | Phần lớn, đại khái |
| 分担 | ぶんたん | Phân công chia sẻ |
| 根拠 | こんきょ | Căn cứ |
| 危険 | きけん | Nguy hiểm |
| 範囲 | はんい | Phạm vi |
| 解釈 | かいしゃく | Giải nghĩa |
| 統一 | とういつ | Thống nhất |
| 総合 | そうごう | Tổng hợp |
| 検討 | けんとう | Thảo luận, xem xét nghiên cứu |
| 汲み取る | くみとる | Đưa vào, tính đến |
| 固める | かためる | Xác định, làm cứng |
| 振る舞い | ふるまい | Hành vi |
| いよいよ |  | Cuối cùng(mong chờ) |
| 異なる | ことなる | Điểm khác biệt |
| 矛盾 | むじゅん | Mâu thuẫn |
| 目指す | めざす | Nhắm vào |
| 側面 | そくめん | 1 bên, khía cạnh |
| 実施 | じっし | Thực hiện, thực thi |
| 完成度 | かんせいど | Mức độ hoàn thiện |
| 沿う | そう | Dọc theo, dựa theo |
| 論理 | ろんり | Lý luận |
| 方針 | ほうしん | Phương châm |
| 抜け漏れ | ぬけもれ | Thiếu sót, rò rỉ |
| 概要 | がいよう | Phác thảo, khái quát, sơ lược |
| 内訳 | うちわけ | Thành phần bên trong |
| 区分 | くぶん | Phân loại, phân chia |
| 帳票 | ちょうひょう | Biểu mẫu, form |
| 網羅性 | もうらせい | Tính bao quát |
| 相違 | そうい | Sự khác nhau |
| 担保 | たんぽ | Đảm bảo |
| 均一な | きんいつな | Đồng nhất |
| 容易 | ようい | Đơn giản, dễ dàng |
| 促進 | そくしん | Thúc đẩy |
| 区切り | くぎり | Dấu chấm câu |
| 考慮 | こうりょ | Xem xét |
| 算出 | さんしゅつ | Sự tính toán(bằng máy) |
| 姓名 | せいめい | Họ tên |
| 名字 | みょうじ | Họ |
| 格納 | かくのう | Ghi vào, lưu trữ |
| 最適 | さいてき | Thích hợp nhất |
| 判断 | はんだん | Đánh giá |
| 周辺条件 | しゅうへんじょうけん | Điều kiện xung quanh, liên quan |
| 年号 | ねんごう | Niên hiệu |
| 西暦 | せいれき | Dương lịch |
| 機械語 | きかいご | Ngôn ngữ máy |
| 関数 | かんすう | Hàm số |
| 手続き | てつづき | Thủ tục |
| 規約 | きやく | Quy ước |
| 作法 | さくほう | Cách thức |
| 文芸 | ぶんげ | Văn học |
| 手間 | てま | Công sức |
| 軽減 | けいげん | Giảm thiểu |
| 限界 | げんかい | Giới hạn |
| 集中力 | しゅうちゅうりょく | Khả năng tập trung |
| 排除 | はいじょ | Loại bỏ |
| 完璧 | かんぺき | Hoàn hảo |
| 照らし合わせる | てらしあわせる | Đối chiếu |
| 経緯 | けいい | Quá trình |
| 特有 | とくゆう | Riêng, đặc thù |
| 潜在化 | せんざいか | Chìm đi, ẩn đi |
| 検討不足 | けんとうぶそく | Xem xét không đủ |
| 見落とす | みおとす | Bỏ sót |
| 不具合 | ふぐあい | Lỗi |
| ややこしい |  | Rắc rối, phiền toái |
| 赤字 | あかじ | Lỗ |
| 納期 | のうき | Thời điểm thanh toán |
| 反復 | はんぷく | Lặp lại |
| 必要最小限 | ひつようさいしょうげん | Tối thiểu cần thiết |
| 優先度 | ゆうせんど | Độ ưu tiên |
| 固定 | こてい | Cố định |
| 想定 | そうてい | Dự định, dự tính |
| 随所 | ずいしょ | Nhiều chỗ, khắp nơi |
| 細心の注意 | さいしんのちゅうい | Chú ý đến từng chi tiết |
| 維持 | いじ | Duy trì |
| 要人 | ようじん | Nhân vật quan trọng |
| 視点 | してん | Góc nhìn |
| 不正 | ふせい | Bất chính, gian lận |
| 攻撃 | こうげき | Tấn công |
| 仕組み | しくみ | Cơ cấu, cơ chế |
| 秘密 | ひみつ | Bí mật |
| 流出 | りゅうしゅつ | Thoát ra lộ ra |
| 本来 | ほんらい | Ban đầu |
| 格好 | かっこう | Hình thức, biểu mẫu, đơn |
|  |  |  |