**BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ**

*Trang*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***B*** | Bất phương trình bậc hai một ẩn  Biến cố  Biến cố đối  Biệt thức của tam thức bậc hai | 11  78  84  7 |
| ***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 độ  Hoán vị  Hypebol | 38  26  66 |
| ***K*** | Không gian mẫu | 77 |
|  | Mặt phẳng toạ độ | 38 |
| ***N*** | Nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn  Nghiệm của tam thức bậc hai  Nhị thức Newton  Nguyên lí xác suất bé | 11  7  33  85 |
| ***P*** | Parabol  Phép thử ngẫu nhiên  Phương trình chính tắc của elip  Phương trình chính tắc của hypebol  Phương trình chính tắc của parabol  Phương trình đường tròn  Phương trình tham số của đường thắng  Phương trình tiếp tuyến của đường tròn  Phương trình tổng quát của đường thẳng | 68  77  64  67  69  59  47  61  48 |

*Trang*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Q*** | Quy tắc cộng  Quy tắc nhân | 20  22 |
| ***T*** | Tam thức bậc hai  Tiêu cự  Tọa độ của một điểm  Tọa độ của 1 vecto  Tổ hợp  Trục ảo của hyperbol  Trục lớp của elip  Trục nhỏ của elip  Trục thực của hyperbol  Trục tọa độ | 6  64  39  39  30  67  65  65  67  38 |
| ***V*** | Vecto chỉ phương của đường thẳng  Vecto pháp tuyến của đường thẳng | 46  46 |
| ***X*** | Xác suất của biến số | 81 |