Từ điển thuật ngữ

Registration: đăng kí tài khoản

Borrow book: mượn sách

Deposit: tiền đặt cọc

Issued borrowing card: cấp thẻ mượn sách

Borrower Number: mã người mượn sách

Expired date: thời gian hết hiệu lực

Deactivate a card: vô hiệu hóa thẻ

Overdue: quá hạn

Pay compensation: trả tiền bù đắp

Loan: cho mượn