**PHỤ LỤC 1. BẢNG MÔ TẢ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG LƯỢC ĐỒ**

Đối tượng Thing (Chung)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| Thing | Chung | Kiểu chung nhất của đối tượng |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả |
| alternateName | Text |  | Bi\_danh | Một bí danh cho các Item. |
| Description | Text |  | Mo\_ta | mô tả cho Item |
| Image |  | ImageObject | Ảnh | Ảnh cùa Item |
| image\_Url |  | URL | URL\_ảnh | Link trỏ đến ảnh |
| Name | Text |  | Ten | tên của Item |
| url |  | URL | Trang\_web | Trang web của Item |
| subjectOf |  | CreativeWork | Tac\_pham | Một CreativeWork về điều này |
| subjectOf |  | Event | Su\_kien | Một Even về điều này |

Đối tượng Person

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| Person | Người | Một người | Thing |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
| additionalName | Text |  | Ho | Họ |  |  |
| name | Text |  | Ten | Tên |  |  |
| postaladdress | Text | PostalAddress | Dia\_chi\_lien\_he | Địa chỉ liên hệ |  |  |
| address | Text | PostalAddress | Ho\_khau | Địa chỉ thường trú (hộ khẩu) |  |  |
| affiliation |  | Organization | Lam\_viec\_tai | Một tổ chức mà người này có liên kết với |  |  |
| alumniOf |  | EducationalOrganization | Sinh\_vien\_truong | Đã học tại trường. Thuộc tính đảo: alumni | alumni |  |
| alumniOf |  | Organization | Da\_lam\_viec\_tai | Đã làm việc tại đơn vị |  |  |
| birthDate | Date |  | Ngay\_sinh | Ngày sinh |  |  |
| birthPlace |  | Place | Noi\_sinh | Nơi sinh |  |  |
| children |  | Person | Con | có con là |  |  |
| colleague |  | Person | Dong\_nghiep | có đồng nghiệp là |  |  |
| contactPoint |  | ContactPoint | Thuoc\_bo\_phan | làm việc tại bộ phận. Ví dụ: phòng kinh doanh |  |  |
| deathdate | Date |  | Ngay\_mat | Ngày chết |  |  |
| deathPlace |  | Place | Noi\_mat | Nơi chết |  |  |
| email | Text |  | Email | Địa chỉ email |  |  |
| gender | Text |  | Gioi\_tinh | Giới tính |  |  |
| hasOccupation | Text |  | Nghe\_nghiep | Nghề nghiệp |  |  |
| hasOccupation |  | Occupation | Nghe\_nghiep | nghề nghiệp của một người, đối với các ngành nghề trong quá khứ, sử dụng thể hiện ngày. |  |  |
| jobTitle | Text |  | Chuc\_danh | Chức danh công việc của người đó (ví dụ: Giám đốc tài chính). |  |  |
| Parent |  | Person | Cha\_me | Cha, mẹ |  |  |

Đối tượng CreativeWork

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| CreativeWork | CreativeWork | Loại công việc sáng tạo chung nhất, bao gồm sách, phim, ảnh, chương trình phần mềm, v.v. | Thing |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo |
| about |  | Thing | Chu\_de | Chủ đề chính của tác phẩm này. | |
| abstract |  |  | Tom\_tat | mô tả ngắn về tác phẩm này | |
| aggregateRating |  | AggregateRating | Xep\_hang | Xếp hạng tổng thể, dựa trên tập hợp các đánh giá hoặc xếp hạng của tác phẩm này. |  |
| author |  | Person | Tac\_gia | Tác giả của tác phẩm |  |
| award | Text |  | Giai\_thuong | Giải thưởng dành cho tác phẩm | |
| character |  | Person | Nhan\_vat | Nhân vật của tác phẩm |  |
| citation | Text |  | Trich\_dan | Một trích dẫn hoặc tài liệu tham khảo cho một tác phẩm sáng tạo khác, chẳng hạn như một ấn phẩm, trang web, bài viết học thuật, v.v. |  |
| citation |  | CreativeWork | Trich\_dan |  |  |
| comment |  | Comment | Nhan\_xet | Nhận xét từ người dùng |  |
| commentCount | Integer |  | So\_nhan\_xet | Số lượng bình luận, nhận xét | |
| contentLocation |  | Place | Vi\_tri | Vị trí được mô tả trong tác phẩm | |
| contentReferenceTime | DateTime |  | Thơi\_gian | Thời gian mô tả trong tác phẩm | |
| copyrightHolder |  | Person | Chu\_so\_huu | Người giữ bản quyền |  |
| copyrightHolder |  | Organization | To\_chuc\_so\_huu | Tổ chức giữ bản quyền |  |
| copyrightYear |  |  | Nam\_ban\_quyen | Năm mà bản quyền được công bố | |
| creativeWorkStatus | Text |  | Tinh\_trang | Tình trạng của tác phẩm; ví dụ: chưa hoàn thành, Dự thảo, Xuất bản, Lỗi thời… |  |
| creator |  | Person | Tac\_gia | Tác giả là một người |  |
| creator |  | Organization | Tac\_gia | Tác giả là một tổ chức |  |
| datetimeCreated | DateTime |  | Ngay\_tao | Ngày mà tác phẩm được tạo | |
| dateCreated | Date |  | Ngay\_tao | Ngày mà tác phẩm được tạo | |
| datetimeModified | DateTime |  | Ngay\_sua | Ngày mà tác phẩm được sửa đổi gần nhứt | |
| dateModified | Date |  | Ngay\_sua | Ngày mà tác phẩm được sửa đổi gần nhứt | |
| datetimePublished | DateTime |  | Ngay\_xuat\_ban | Ngày xuất bản tác phẩm |  |
| datePublished | Date |  | Ngay\_xuat\_ban | Ngày xuất bản tác phẩm |  |
| discussionUrl |  | URL | LinK\_nhan\_xet | Liên kết đến trang chứa các nhận xét của tác phẩm |  |
| editor |  | Person | Nguoi\_bien\_tap | Người đã chỉnh sửa, biên tập tác phẩm | |
| expires | Date |  | Ngay\_het\_han | Ngày nội dung hết hạn và không còn hữu ích hoặc có sẵn |  |
| funder |  | Person | Nha\_tai\_tro | Nhà tài trợ của tác phẩm |  |
| funder |  | Organization | To\_chuc\_tai\_tro | Tổ chức tài trợ của tác phẩm | |
| genre | Text |  | The\_loai | Thể loại của tác phẩm |  |
| hasPart |  | CreativeWork | Thuoc\_tac\_pham | là thuộc về của tác phẩm |  |
| headline | Text |  | Tieu\_de | Tiêu đề của bài viết |  |
| inLanguage | Text |  | Ngon\_ngu | Ngôn ngữ của tác phẩm |  |
| isBasedOn |  | CreativeWork | Dua\_tren | Một nguồn tài nguyên mà tác phẩm này được bắt nguồn hoặc từ đó nó là một sửa đổi |  |
| isBasedOn |  | Product | Dua\_tren | Một nguồn tài nguyên mà tác phẩm này được bắt nguồn hoặc từ đó nó là một sửa đổi |  |
| isFamilyFriendly | Boolean |  | Than\_thien | Cho biết liệu nội dung này là thân thiện với gia đình. |  |
| isPartOf |  | CreativeWork | Mot\_phan\_cua | là một phần của tác phẩm |  |
| KeyWords | Text |  | Tu\_khoa | Từ khóa hoặc thẻ được sử dụng để mô tả nội dung này. Nhiều mục trong danh sách từ khóa thường được phân cách bằng dấu phẩy. |  |
| license |  | CreativeWork | Giay\_phep | giấy phép của tác phẩm |  |
| license |  | URL | Link\_giay\_phep | link giấy phép của tác phẩm | |
| locationCreated |  | Place | Noi\_tao\_lap | Nơi tâc phẩm được tạo ra, có thể không giống với vị trí được mô tả trong tác phẩm. |  |
| maintainer |  | Person | Nguoi\_duy\_tri | Người duy trì phần mềm, dữ liệu, dự án này |  |
| maintainer |  | Organization | To\_chuc\_duy\_tri | Tổ chức duy trì phần mềm, dữ liệu, dự án này |  |
| mentions |  | Thing | De\_cap\_den | Tác phẩm đề cập đến điều gì đó | |
| offers |  | Demand | Yeu\_cau\_cung\_cap | Một đề nghị để cung cấp sản phẩm này; ví dụ: đề nghị bán sản phẩm, thuê DVD phim, thực hiện dịch vụ hoặc tặng vé cho một sự kiện |  |
| provider |  | Organization | Nha\_cung\_cap\_dich\_vu | Tổ chức cung cấp dịch vụ |  |
| provider |  | Person | Nha\_cung\_cap\_dich\_vu | Người cung cấp dịch vụ |  |
| publisher |  | Organization | Nha\_xuat\_ban | Tổ chức xuất bản |  |
| publisher |  | Person | Nha\_xuat\_ban | Người xuất bản |  |
| text | Text |  | Noi\_dung | Nội dung của tác phẩm |  |
| thumbnailUrl |  | URL | Anh\_thu\_nho | Link ảnh thu nhỏ |  |
| translationOfWork |  | CreativeWork | Dich\_tu | được dịch từ tác phẩm |  |
| version | Text |  | Phie\_ban | phiên bản |  |
| video |  | Clip | Video\_clip | Video clip |  |
| video |  | VideoObject | Video | Video |  |
| workTranslation |  | CreativeWork | Ban\_dich | Tác phẩm bằng ngôn ngữ khác dịch từ tác phẩm này |  |

Đối tượng Organization

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| Organization | Co\_quan | Một cơ quan, tổ chức như trường học, NGO, công ty, câu lạc bộ, v.v. | Thing |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo |
| address | Text |  | Dia\_chi\_vat\_ly | địa chỉ vật lý của tổ chức |  |
| address |  | PostalAddress | Dia\_chi\_vat\_ly | địa chỉ vật lý của tổ chức |  |
| award | Text |  | Giai\_thuong | giải thưởng đạt được |  |
| brand |  | Brand | Thuong\_hieu | thương hiệu được liên kết với tổ chức |  |
| brand |  | Organization | Thuong\_hieu | thương hiệu của tổ chức con được liên kết với tổ chức này |  |
| department |  | Organization | Diem\_lien\_lac | điểm liên lạc, VD: văn phòng đại diện, cửa hàng… |  |
| dissolutionDate | Date |  | Ngay\_giai\_The | ngày giải thể |  |
| email | Text |  | Email | địa chỉ email |  |
| employee |  | Person | Nhan\_vien | nhân viên của tổ chức này |  |
| event |  | Event | Su\_kien | sự kiện của tổ chức |  |
| faxNumber | Text |  | Fax | số Fax |  |
| founder |  | Person | Nguoi\_sang\_lap | người sáng lập |  |
| foundingDate | Date |  | Ngay\_thanh\_lap | ngày thành lập |  |
| foundingLocation |  | Place | Noi\_thanh\_lap | nơi tổ chức được thành lập. |  |
| funder |  | Person | Nha\_tai\_tro | nhà tài trợ của tác phẩm |  |
| funder |  | Organization | To\_chuc\_tai\_tro | tổ chức tài trợ của tác phẩm |  |
| hasCredential | Text |  | Giay\_chung\_nhan | giấy chứng nhận được trao cho tổ chức |  |
| hasPOS |  | Place | Diem\_ban\_hang | điểm bán hàng được điều hành bởi tổ chức |  |
| legalName | Text |  | Ten | tên chính thức của tổ chức, ví dụ: tên công ty đã đăng ký. |  |
| logo |  | ImageObject | logo | Logo của tổ chức |  |
| logo |  | URL | logo | Link logo của tổ chức |  |
| member |  | Organization | Thanh\_vien | thành viên của tổ chức này |  |
| memberOf |  | Organization | La\_thanh\_vien | thành viên của tổ chức khác |  |
| numberOfEmployees | Number |  | So\_nhan\_vien | số nhân viên |  |
| owns |  | Product | San\_pham | sản phẩm của tổ chức này |  |
| review |  | Review | Danh\_gia | đánh giá về tổ chức |  |
| slogan | Text |  | slogan | slogan của tổ chức |  |
| subOrganization |  | Organization | Truc\_thuoc | đơn vị trực thuộc |  |
| telephone | Text |  | Dien\_thoai | số điện thoại |  |

Đối tượng LocalBusiness

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| LocalBusiness | Doanh\_nghiep | Một doanh nghiệp hoặc chi nhánh của cơ quan, tổ chức | Place | Organization |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
| openingHours | Text |  | Gio\_mo\_cua | Giờ mở cửa chung cho một doanh nghiệp. Giờ mở cửa có thể được chỉ định là phạm vi thời gian hàng tuần, bắt đầu bằng ngày, sau đó thời gian mỗi ngày. Nhiều ngày có thể được liệt kê bằng dấu phẩy ',' tách biệt mỗi ngày. Phạm vi ngày hoặc thời gian được chỉ định bằng cách sử dụng dấu gạch nối '-'. |  |  |
| businessOwners | Text |  | Ten\_Chu\_doanh\_nghiep | Tên chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở |  | TRUE |
| businessOwners |  | Person | Chu\_doanh\_nghiep | Chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở |  | TRUE |

Đối tượng LodgingBusiness

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| LodgingBusiness | Noi\_luu\_tru | Một doanh nghiệp lưu trú, chẳng hạn như một nhà nghỉ, khách sạn hoặc nhà trọ. | LocalBusiness |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
| checkinTime | Time |  | Thoi\_gian\_nhan\_phong | Thời gian sớm nhất có thể đăng ký nhận phòng vào một cơ sở lưu trú. |  |  |
| checkoutTime | Time |  | Thoi\_gian\_tra\_phong | Thời gian trể nhất có thể trả phòng một cơ sở lưu trú. |  |  |
| numberOfRooms | Number |  | Tong\_so\_phong | Tổng số phòng của khách sạn |  |  |

Đối tượng Hotel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| Hotel | Khach\_san | Khách sạn là một cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú được trả tiền trên cơ sở ngắn hạn | LodgingBusiness |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
| checkinTime | Time |  | Thoi\_gian\_nhan\_phong | Thời gian sớm nhất có thể đăng ký nhận phòng vào một cơ sở lưu trú. |  |  |
| checkoutTime | Time |  | Thoi\_gian\_tra\_phong | Thời gian trể nhất có thể trả phòng một cơ sở lưu trú. |  |  |
| numberOfRooms | Number |  | Tong\_so\_phong | Tổng số phòng của khách sạn |  |  |

Đối tượng FoodEstablishment

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| FoodEstablishment | Co\_so\_thuc\_pham | Một doanh nghiệp liên quan đến thực phẩm | Organization | Place |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả |
| acceptsReservations | Boolean |  | Nhan\_dat\_cho | Cho biết liệu một FoodEstablishment có chấp nhận đặt chỗ hay không. |
| acceptsReservations | Text |  | Nhan\_dat\_cho |  |
| servesCuisine | Text |  | Phuc\_vu\_bep | Các món ăn của nhà hàng |
| starRating |  | Rating | Xep\_hang | Xếp hạng chính thức cho một cơ sở kinh doanh lưu trú hoặc thực phẩm, ví dụ: từ các hiệp hội hoặc cơ quan tiêu chuẩn quốc gia |

Đối tượng Restaurant

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| Restaurant | Nha\_hang | Nhà hàng | FoodEstablishment |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
| acceptsReservations | Boolean |  | Nhan\_dat\_cho | Cho biết liệu một FoodEstablishment có chấp nhận đặt chỗ hay không. |  |  |

Đối tượng Review

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| Review | Danh\_gia | Một đánh giá về một Item - ví dụ: một nhà hàng, bộ phim hoặc cửa hàng. | CreativeWork |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
| itemReviewed |  | Thing | Muc\_danh\_gia | Các mục đang được xem xét / đánh giá. |  |  |  |
| reviewAspect | Text |  | Khia\_canh\_danh\_gia | khía cạnh được đánh giá của Item này |  |  |  |
| reviewRating |  | Rating | Xep\_hang | xếp hạng được đưa ra trong đánh giá này |  |  |  |

Đối tượng Thing

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| Thing | Su\_viec | Loại đối tượng chung chung |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
| alternateName | Text |  | Bi\_danh | Bí danh | Một bí danh cho các Item. |  |
| description | Text |  | Mo\_ta | Mô tả | mô tả cho Item |  |
| image |  | ImageObject | Hinh\_anh | Ảnh | Ảnh cùa Item |  |
| image\_Url |  | URL | URL\_anh | Liên kết ảnh | Link trỏ đến ảnh |  |
| name | Text |  | Ten | Tên | tên của Item |  |
| url |  | URL | Website | Trang web | Trang web của Item |  |
| subjectOf |  | CreativeWork | Chu\_de | Chủ đề | Một công việc sáng tạo của Thing | about |
| subjectOf |  | Event | Chu\_de | Chủ đề | Một Sự kiện của Thing | about |

Đối tượng Event

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| Event | Su\_kien | Một sự kiện xảy ra tại một thời điểm và địa điểm nhất định, chẳng hạn như một buổi hòa nhạc, bài giảng hoặc lễ hội. Thông tin vé có thể được thêm thông qua các thuộc tính được cung cấp. Các sự kiện lặp lại có thể được cấu trúc như các đối tượng Sự kiện riêng biệt. | Thing |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
| about |  | Thing | Ve | chủ đề, mô tả của sự kiện |  |  |
| actor |  | Person | Dien\_vien | diễn viên |  |  |
| attendee |  | Person | Nguoi\_tham\_du | người tham dự |  |  |
| director |  | Person | Dao\_dien | đạo diễn |  |  |
| doorTime | DateTime |  | Thoi\_gian\_bat\_dau | thời gian bắt đầu |  |  |
| endDate | DateTime |  | Thoi\_gian\_ket\_thuc | thời gian kết thúc |  |  |
|  |  | Schedule | Lich\_bieu | Liên kết một sự kiện với một lịch trình. Có những trường hợp tốt hơn là chia sẻ lịch trình cho một loạt các sự kiện lặp lại thay vì dữ liệu về các sự kiện riêng lẻ. Ví dụ: một trang web hoặc ứng dụng có thể thích xuất bản lịch trình cho lớp thể dục hàng tuần hơn là cung cấp dữ liệu về tất cả sự kiện giống nhau đó. Một sự kiện được liên kết với lịch biểu của sự kiện sẽ không có thuộc tính startDate hoặc endDate để phân biệt chuỗi lịch biểu của cùng một sự kiện |  |  |
|  |  | Person | Nha\_tai\_tro | nhà tài trợ của sự kiện là cá nhân |  |  |
|  |  | Organization | Nha\_tai\_tro | nhà tài trợ của sự kiện là tổ chức |  |  |
|  | Boolean |  | La\_mien\_phi | sự kiện miễn phí ? Yes để xác nhận |  |  |
|  |  | Place | Noi\_chon | nơi xảy ra sự kiện |  |  |
|  | Text |  | Noi\_chon | nơi xảy ra sự kiện |  |  |
|  | Integer |  | So\_nguoi | số người tham dự |  |  |
|  | Integer |  | So\_nguoi\_toi\_da | tổng sức chứa số người tham dự |  |  |
|  |  | Person | Nguoi\_to\_chuc | người tổ chức là cá nhân |  |  |
|  |  | Organization | Nguoi\_to\_chuc | người tổ chức là tổ chức |  |  |
|  |  | Person | Nghe\_si\_bieu\_dien | nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện |  |  |
|  |  | Organization | Nhom\_nghe\_si\_bieu\_dien | nhóm nghệ sĩ, ban nhạc biểu diễn tại sự kiện |  |  |
|  |  | CreativeWork | Video\_anh | video, bộ ảnh sự kiện |  |  |
|  |  | Review | Danh\_gia | đánh giá về các nội dung của sự kiện |  |  |
|  | DateTime |  | Ngay\_bat\_dau | ngày bắt đầu sự kiện |  |  |
|  | Date |  | Ngay\_ket\_thuc | ngày bắt đầu sự kiện |  |  |
|  |  | Event | Su\_kien\_phu | Một sự kiện là một phần của sự kiện này. Ví dụ, một sự kiện hội nghị bao gồm nhiều bài thuyết trình, mỗi bài là một phần phụ của hội nghị. |  |  |
|  | Text |  | Do\_tuoi | độ tuổi được tham dự |  |  |
|  |  | CreativeWork | Noi\_dung | Nội dung chính của sự kiện |  |  |

Đối tượng Intangible

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| Intangible | Tai\_san\_vo\_hinh | Một Class tiện ích đóng vai trò là một tài sản vô hình, phi vật thể, v.v. | Thing |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
|  |  |  |  |  |  |  |

Đối tượng Audience

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| Audience | Khan\_gia | Khán giả, thính giả, khách hàng tập hợp tại một sự kiện công cộng, chẳng hạn như một vở kịch, bộ phim, buổi hòa nhạc hoặc cuộc họp. | Intangible |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
| audienceType | Text |  | Loai\_khan\_gia | Nhóm đối tượng khán giả, khách hàng nhất định (ví dụ: cựu chiến binh, chủ xe, nhạc sĩ, v.v.). |  |  |
| geographicArea |  | AdministrativeArea | Khu\_vuc\_dia\_ly | Khu vực địa lý được liên kết với đối tượng |  |  |

Đối tượng BedDetails

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| BedDetails | Chi\_tiet\_ve\_giuong | Thông tin chi tiết về các loại giường có sẵn, ví dụ: số lượng giường đôi cho một phòng khách sạn. Đối với trường hợp duy nhất chỉ có một giường có thể sử dụng kiểu số hoặc văn bản. | Intangible |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
| numberOfBeds | Integer |  | So\_giuong | Số lượng của loại giường nhất định có sẵn trong HotelRoom, Suite, House hoặc Căn hộ. |  |  |
| typeOfBed | Text |  | Loai\_giuong | Loại giường (đơn, đôi, …) |  |  |

Đối tượng StructuredValue

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| StructuredValue | Giá trị có cấu trúc | StructuredValue được sử dụng khi giá trị của một thuộc tính có cấu trúc phức tạp hơn là một giá trị văn bản hoặc tham chiếu đến một điều gì đó khác | Intangible |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
|  |  |  |  |  |  |  |

Đối tượng Rating

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| Rating | Xep\_hang | Xếp hạng là một đánh giá theo thang số, chẳng hạn như 1 đến 5 sao. | Intangible |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
| author |  | Person | Nguoi\_xep\_hang | người đánh giá nội dung này |  |  |
| author |  | Organization | Don\_vi\_xep\_hang | đơn vị đánh giá nội dung này |  |  |
| bestRating | Number |  | Hang\_cao\_nhat | Giá trị cao nhất được phép trong hệ thống xếp hạng này. Nếu bestRating bị bỏ qua, 5 được giả sử. |  |  |
| bestRating | Text |  | Hang\_cao\_nhat | xếp hạng cao nhất |  |  |
| ratingExplanation | Text |  | Giai\_thich | Một lời giải thích ngắn (ví dụ: một đến hai câu) cung cấp bối cảnh nền và thông tin khác dẫn đến kết luận được thể hiện trong xếp hạng. |  |  |
| ratingValue | Number |  | Muc | mức xếp hạng |  |  |
| ratingValue | Text |  | Muc | mức xếp hạng kiểu string |  |  |
| reviewAspect | Text |  | Noi\_dung | khía cạnh của vấn đề (Item) được xếp hạng |  |  |
| worstRating | Number |  | Hang\_thap\_nhat | Giá trị thấp nhất được phép trong hệ thống xếp hạng này. Nếu tệ nhất là bỏ qua, 1 được giả sử. |  |  |
| worstRating | Text |  | Hang\_thap\_nhat | Hạng thấp nhất kiểu chuỗi |  |  |

Đối tượng ContactPoint

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| ContactPoint | Diem\_lien\_lac | một điểm liên lạc, VD: một bộ phận Khiếu nại của Khách hàng. | StructuredValue |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
| areaServed | Text |  | Khu\_vuc\_phuc\_vu | khu vực địa lý nơi cung cấp dịch vụ hoặc vật phẩm được cung cấp |  |  |
| areaServed |  | Place | Khu\_vuc\_phuc\_vu | khu vực phục vụ |  |  |
| availableLanguage | Text |  | Ngon\_ngu | ngôn ngữ sử dụng tại khu vực này |  |  |
| contactType | Text |  | Loai\_diem\_lien\_lac | Một người hoặc tổ chức có thể có các điểm liên lạc khác nhau, cho các mục đích khác nhau. Ví dụ: điểm liên hệ bán hàng, điểm liên hệ PR, v.v. Thuộc tính này được sử dụng để xác định loại điểm liên lạc. |  |  |
| email | Text |  | email | email |  |  |
| faxNumber | Text |  | fax | fax |  |  |
| hoursAvailable |  | OpeningHoursSpecification | Gio\_phuc\_vu | giờ phục vụ |  |  |
| productSupported | Text |  | San\_pham\_ho\_tro | sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ |  |  |
| productSupported |  | Product | San\_pham\_ho\_tro | sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ |  |  |
| telephone | Text |  | Dien\_thoai | số điện thoại |  |  |

Đối tượng PostalAddress

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Đối tượng | Giải thích về đối tượng | Đối tượng cha | Đối tượng cha 2 |
| PostalAddress | Dia\_chi\_gui\_thu | Địa chỉ gửi thư | ContactPoint |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Type | Object\_Type | Tên thuộc tính | Mô tả | Thuộc tính đảo | Thuộc tính mới |
| addressCountry | Text | Country | quoc\_gia | Quốc gia. Ví dụ, Việt Nam. Bạn cũng có thể cung cấp mã quốc gia hai chữ cái ISO 3166-1 alpha-2 (http://en.wikipedia.org/wiki/ISO\_3166-1) |  |  |
| addressLocality | Text |  | huyen | Huyện hoặc TP thuộc tỉnh |  |  |
| addressRegion | Text |  | tinh\_TP | Tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương |  |  |
| streetAddress | Text |  | dia\_chi\_duong\_pho | Địa chỉ đường phố. VD: 94, Trương Định |  |  |