**BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ**

 *Trang*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***B*** | Bất phương trình bậc hai một ẩnBiến cốBiến cố đốiBiệt thức của tam thức bậc hai | 1178847 |
| ***C*** | Chỉnh hợp | 28 |
| ***D*** | Dấu của tam thức bậc hai | 8 |
| ***E*** | Elip | 64 |
| ***G*** | Góc giữa hai đường thẳng | 54 |
| ***H*** | Hệ trục toạ độHoán vịHypebol | 382666 |
| ***K*** | Không gian mẫu | 77 |
|  | Mặt phẳng toạ độ | 38 |
| ***N*** | Nghiệm của phương trình bậc hai một ẩnNghiệm của tam thức bậc haiNhị thức NewtonNguyên lí xác suất bé | 1173385 |
| ***P*** | ParabolPhép thử ngẫu nhiênPhương trình chính tắc của elipPhương trình chính tắc của hypebolPhương trình chính tắc của parabolPhương trình đường trònPhương trình tham số của đường thắngPhương trình tiếp tuyến của đường trònPhương trình tổng quát của đường thẳng | 687764676959476148 |

 *Trang*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Q*** | Quy tắc cộngQuy tắc nhân | 2022 |
| ***T*** | Tam thức bậc haiTiêu cựTọa độ của một điểmTọa độ của 1 vectoTổ hợpTrục ảo của hyperbolTrục lớp của elipTrục nhỏ của elipTrục thực của hyperbolTrục tọa độ | 6643939306765656738 |
| ***V*** | Vecto chỉ phương của đường thẳngVecto pháp tuyến của đường thẳng | 4646 |
| ***X*** | Xác suất của biến số  | 81 |