**Phần 4**

1. Iteration structure ==> Cấu trúc lặp
2. Variable substitution ==> Thay thế biến
3. Interpolation ==> Phép nội suy
4. Escape sequence ==> Thoát nối tiếp
5. Length of a string ==> Độ dài chuỗi
6. Substring ==> Chuỗi con
7. Position in a string ==> Vị trí trong chuỗi
8. Trim a string ==> Rút gọn chuỗi
9. Pad a string ==> Điệm chuỗi
10. Tab-delimited data ==> Dữ liệu phân tách bằng tab
11. ASCII character set ==> Tập kí tự ASCII
12. Integer , whole number ==> Số nguyên
13. Floating-point number ==> Số có dấu chấm động
14. Real number ==> Số thực
15. Exponent notation ==> Cách viết mũ
16. Exponent ==> Mũ
17. Format code ==> Định dạng mã
18. Format string ==> Định dạng chuỗi
19. Type casting ==> Chuyển đổi kiểu
20. Timestamp ==> Nhãn thời gian
21. Unix Epoch ==> Kỷ nguyên Unix
22. Year 2038 problem ==> Sự cố năm 2038
23. Absolute template ==> Mẫu tuyệt đối
24. Reloative template ==> Mẫu tương đối
25. Date interval ==> Khoảng ngày tháng
26. Associative array ==> Mảng liên kiết
27. Key ==> Khóa
28. Stack ==> Ngăn xếp
29. Last-in. first-out ==> Vào cuối, ra đầu
30. Queue ==> Hàng đợi
31. First-in, first-out ==> Vào đầu, ra đầu
32. Array of arrays ==> Mảng của mảng
33. Two-dimensional array ==> Mảng hai chiều
34. Jagged array ==> Mảng rang cưa
35. Multi-dimensional array ==> Mảng nhiều chiều
36. Third-party cookie ==> Cookie bên thứ ba
37. Per-session cookie ==> Cookie theo phiên
38. Persistent cookie ==> Cookie dài hạn
39. Session tracking ==> Theo dõi phiên
40. Session ==> Phiên
41. Stateless protocol ==> Giao thức phi trạng thái
42. State ==> Trạng thái
43. URL encoding ==> Mã hóa URL
44. Serialization ==> Tuần tự hóa
45. Deserialization ==> Giải tuần tự hóa
46. Session hijacking ==> Cướp phiên
47. Function ==> Hàm
48. Parameter ==> Tham số
49. Parameter list ==> Danh sách tham số
50. Return statement ==> Câu lệnh return