- internationalization : quốc tế hóa

Override : ghi đè

global : toàn cầu

local : cục bộ // địa phương

Alert : cảnh báo (js website)

Statement : tuyên bố (js)

Final cuối cùng finally sau cùng (try catch)

Origin : gốc

Script : kịch bản (js website)

Ability : có khả năng

Opacity: đồ mờ (css)

division  : bộ phận

Process : quy trình

Status:trạng thái

Refactoring : tái cấu trúc

Responsible : chiệu trách nhiệm

Grip : nắm chặt

Improve : cải tiến , cải thiện

Description : sự miêu tả

Sender: người gửi

Accept :chấp nhận

Step : bước

accessabillity : khả năng tiếp cận

Actually : thực ra

Alignment : căn lề , căn chỉnh

Almost : hầu hết , gần

Alone : một mình

Assessments đạnh giá

Result : kết quả

auditability :kiểm toán

Bold : in đậm

Border : biên giới

Bottom : dưới cùng

Chain : chuỗi

Character : tính cách

Circle : vòng tròn

Cite = Quote : trích dẫn

Clone : nhân bản

Compaler : máy tính

compilation : biên soạn

Compiler : trình bên dịch

Complete: hoàn thành

Complex phức tạp

Component : thành phần (game)

Confidence : sự tự tin

configurability cấu hình

Contacts : địa chỉ liên lạc

Context : bối cảnh

Convert : đổi

correctness :sự đúng đắn

Dead =died : chết

Decoration : trang trí

Default : mặc định

Description :: mô tả

Developer : nhà phát triển

Development : phát triển

Don’t be : đừng

Done: làm xong

drop : rơi vãi ,

dropdown :thả xuống

Easy dễ

efficiency : hiệu quả

Encoding : mã hóa

Enough : đủ

Excaption : ngoại lệ

expect: chờ đợi

explain  : giải thích

export : xuất khẩu

extensibility : mở rộng

Female: nữ giới

filter bộ lọc

flexibility : uyển chuyển

Force : lực lượng (game)

Forget: quên

Function : chức năng

Gather : tụ họp

Generate : tạo ra

Hand : tay

Happen :xãy ra

Headline : tiêu đề

Hidden : ẩn

Hide : ẩn

Hope :mong

How is : như thế nào

How should I call you : tôi nên gọi bạn như thế nào

I’m out : hết cái j I’m out of water,our car is out of gas

installability : khả năng cài đặt

Interface : giao diện

interoperability : khả năng tương tác

Items : mặt hàng , mục

Jump : nhảy

Justify (trong căn lê 2 bên ): bình minh

Keydown :phím tắt (game)

Leave : rời khỏi

Length : chiều dài

Line = rows : hàng

List : danh sách

lower : thấp hơn (tolower : viết thường tất cả các chữ trong string C #)

maintainability : khả năng duy trì

Making : chế tạo

Manager : giám độc

mark : dấu

Math.Ceil : (làm tròn lên)

Math.Floor (làm tròn xuống)

Maybe : có lẽ

mean : nghĩa là

Methods : phương pháp

Modules : tiêu chuẩn

Move :di chuyễn

Noise : ồn , tiếng ồn

Normal : bình thường

operational availability : sẵn sàng hoạt động

Package : gói

Padding: đệm

Panel : bản điều khiển

Parse: phân tích

Parseint : phân tích

performances :biểu diễn

-personalization : cá nhân hóa

pointer: con trỏ

portability : tính duy động

position : chức năng ,chức vụ

Present : hiện tại

Promise: Hứa

Prototypes :nguyên mẫu

Put: đặt trong put down : đặt xuống

Quiet : yên tỉnh

Quite : khá

React phản ứng

readability : khả năng đọc

Rectangle :hình trữ nhật

reduce : giảm

Relationship =rel : mối quan hệ

Relative : quan hệ (như relationship)

reliability độ tin cậy

Remove : tẩy

Require : yêu cầu

Reruce :giảm

reusability : tái sử dụng

Reverse ; đảo ngược C#

Right now : ngay bay giờ

robustness : sự mạnh mẻ

safety : sự an toàn

salability : khả năng chịu đựng

Scripts : kịch bản

Scrolling : cuộn (html )

security : bảo vệ

uppercase: viết hoa

lowercase: chữ thường

Selector : bộ chọn

Shadow :bóng

Shape : hình dạng

Sheet : tấm

Solution : giải pháp

Span : khoảng //colspan

Speed: tốc độ

Style : phong cách

Style : phong cách

Sync : đồng bộ hóa

Target : mục tiêu

Terms : điều kiện

testability : khả năng kiểm tra

Through : xuyên qua

Transform biến đổi

Tryparse : cố gắng

Type : kiểu

Undefined : chưa chính xác

usability: khả năng sữ dụng

Velocity : ? vận tốc

Version : phiên bản

View : lượt xem

Virtual : ảo

vision : tầm nhìn

Wait : chờ đợi

Weight : cân nặng

You been : bạn đã