VIE

312

Ja

①　Ngôn ngữ (VIE=Vietnamese)

②　Mã số nhãn trên sách

　　 Chữ số đầu tiên có ý nghĩa riêng.

　　 Hãy xem chữ số phía dưới.

③　Sách được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Mã số nhãn trên sách

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Phân loại chung /

Thông tin

(＊xử lý thông tin và v.v.)

Triết học / Tôn giáo

Lịch sử / Địa lí

Pháp luật / Xã hội / Giáo dục

Khoa học / Toán học /

Y học

Kỹ thuât / Kỹ thuật công nghiệp / Nấu ăn

Nông nghiệp / Nghệ thuật cây cảnh / Giao thông・Công nghiệp sản xuất

Nghệ thuật / Thể dục thể thao

Ngôn ngữ

Văn hoá

