**BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ**

|  |
| --- |
| Trang |
| *M* | Mệnh đềMệnh đề chứa kí hiệu $∀$Mệnh đề chứa kí hiệu $∃$Mệnh đề đảoMệnh đề kéo theoMệnh đề tương đươngMiền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩnMiền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩnMốt | 713131211123134117 |
| *N* | Nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn | 33 |
| *P* | Phần bù của tập hợp Phương sai | 23122 |
| *Q* | Quy tắc ba điểmQuy tắc hình bình hành | 8889 |
| *S* | Sai số tuyệt đốiSai số tương đốiSố gần đúngSố trung bình cộng | 105106105112 |
| *T* | Tập conTập giá trịTập rỗngTập xác địnhTích vô hướng của hai vectơTổng của hai vectơTrung vịTứ phân vị | 184116419988114116 |
| *V* | VectơVectơ - không | 8185 |

|  |
| --- |
| Trang |
| *B* | Bất phương trình bậc nhất hai ẩn  | 29 |
| *Đ* | Đại lương có hướngĐại lượng vô hướngĐiểm cuối của vectơĐiểm đầu của vectơĐiều kiện cần, điều kiện đủĐiều kiện cần và đủĐịnh lí côsinĐịnh lí sinĐồ thị hàm sốĐộ chính xácĐộ dài vectơĐộ lệch chuẩn | 81818282111266684310682122 |
| *G* | Giá của vectơGiá trị lượng giác Giá trị ngoại lệGiải tam giác Giao của hai tập hợpGóc giữa hai vectơ | 8261122742298 |
| *H* | Hàm sốHàm số bậc haiHàm só đồng biếnHàm số nghịch biếnHệ bất phương trình bậc nhất hai ẩnHiệu của hai tập hợpHiệu của hai vectơHợp của hai tập hợp | 4149454533239122 |
| *K* | Khoảng biến thiênKhoảng tứ phân vị | 120120 |