**Term Table**

Admission system

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Việt ngữ | Anh Ngữ |
| Entities | | |
| 1 | Tổng biên tập | Editor-in-chief |
| 2 | Biên tập | Editor |
| 3 | Phóng viên | Reporter |
| 4 | Bộ phận trả lời | Answer Department |
| 5 | Người dùng | User |
| 6 | Công cụ soạn tin | Article system |
| 7 | Công cụ hiển thị bài viết internet | Display article-inter |
| 8 | Công cụ hiển thị bài viết intranet | Display article-intra |
| 9 | Công cụ quản trị bộ từ điển | Dictionary management system |
| 10 | Công cụ hiển thị bộ từ điển | Dictionary display system |
| 11 | Công cụ quản trị bộ từ điển trên android app | Dictionary management system (andrioid app) |
| 12 | Công cụ hiển thị bộ từ điển trên android app | Dictionary display system (andrioid app) |
| 13 | Mail Gateway |  |
| 14 | Database intranet |  |
| 15 | Database internet |  |
|  | Quản trị danh mục | Catalog manager |
| 16 | Quản trị người dùng | User management |
| 17 | Module quản trị người dùng | User management module |
| Articles management system (Công cụ quản lí bản tin) | | |
| 1 | Xem bản tin | View article |
| 2 | Tạo bản tin | Create article |
| 3 | Chỉnh sửa bản tin | Update article |
| 4 | Xóa bản tin | Delete article |
|  | Xóa vĩnh viễn | Deleted article permanently |
| 5 | Xem trước bản tin | Preview articles |
| 6 | Duyệt bản tin | Approve articles |
| 7 | Đăng bản tin | Upload articles |
| 8 | Hạ bản tin | Drop articles |
| 9 | Tìm kiếm bản tin | Search articles |
|  | Tìm kiếm bản tin liên quan | Search related articles |
| 10 | Chuyển bản tin | Transfer articles |
| 11 | Sắp xếp bản tin | Sort articles |
| 12 | Ủy quyền cho cấp dưới | Authorize |
|  | Trả tin | Return article |
|  | Ý ki ến | Comment |
|  | Hủy ủy quyền | Delete authorization |
|  | Lấy v ề | Get articles |
| Catalog management system (Công cụ quản lí danh mục) | | |
| 1 | Xem danh mục | View catalog |
| 2 | Tạo danh mục | Create catalog |
| 3 | Chỉnh sửa danh mục | Edit catalog |
| 4 | Xóa danh mục | Delete catalog |
| 5 | Sắp xếp danh mục | Sort catalog |
| Dictionary management system (Công cụ quản trị từ điển) | | |
| 1 | Danh sách chưa trả lời | List-unanswers |
| 2 | Danh sách lưu tạm | List-TempSave |
| 3 | Danh sách đã trả lời | List-Saved |
| 4 | Danh sách bộ từ điển | List-Dict |
| 5 | Danh sách đã xóa | List-Deleted |
| 6 | Thông tin người dùng | User profile |
| 7 | Tạo câu hỏi | Create Question |
| 8 | Trả lời câu hỏi (gửi mail) | Send Mail |
| 9 | Trả lời câu hỏi (lưu tạm) | Temp save |
| 10 | Xóa câu hỏi | Delete question |
|  | Xóa nhiều câu hỏi | Delete more question |
| 11 | Khôi phục câu hỏi đã xóa | Restore question |
| 12 | Khôi phục câu hỏi (bộ từ điển) | Restore-dict |
| 13 | Hạ câu hỏi (bộ từ điển) | Drop-dict |
|  | Hạ nhiều câu hỏi khỏi internet | Drop-dict more |
| 14 | Đổi mật khẩu | Change password |
| 15 | Tìm kiếm bộ từ điển (hibernate search) | Search-dict |
| 16 | Đưa câu hỏi vào bộ từ điển. | Insert question into dict |
| 17 | Đăng câu hỏi (bộ từ điển) | Upload-dict |
|  | Đăng nhiều câu hỏi lên internet | upload-dict more |
|  | Cấu hình người dùng | User config |
|  | Cấu hình mail | Mail config |
|  | Cấu hình hệ thống | System config |
| 18 | Tạo index | Create index |
| 19 | Cập nhật index | Update index |
| 20 | Trợ giúp | Help |
|  | Chỉnh sửa câu hỏi trong bộ từ điển | Update question |
| Dictionary display system (Công cụ hiển thị từ điển) | | |
|  | Người dùng | User |
|  | Tìm kiếm câu hỏi | Search-dict |
|  | Tạo câu hỏi | Create question |
|  | Xem chi tiết câu hỏi | View question detail |