**Term Table**

Admission system

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Việt ngữ | Anh Ngữ |
| Function | | |
| 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 | 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 |
| 11 | Khôi phục câu hỏi đã xóa | Recover question |
| 12 | Khôi phục câu hỏi (bộ từ điển) | Recover-dict |
| 13 | Hạ câu hỏi (bộ từ điển) | Drop-dict |
| 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) | Insert-dict |
| 18 | Tạo index | Create index |
| 19 | Cập nhật index | Update index |
| 20 | Trợ giúp | Help |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| Entities | | |
| 24 | Công cụ quản trị bộ từ điển | Management system |
| 25 | Công cụ hiển thị bộ từ điển | Display system |
| 26 | Người dùng | User |
| 27 | Công cụ quản trị bộ từ điển trên android app | Management system (android) |
| 28 | Công cụ hiển thị bộ từ điển trên android app | Display system (android) |