|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kí Hiệu** | **Miêu tả** | **Ví dụ** |
| **i** | Không phân biệt HOA thường | text = “ABC abc”  text.match**(/a/i**) = [A] |
| **g** | So sánh toàn bộ chuỗi | text = “ABC abc”  text.match**(/a/ig**) = [A,a] |
| **m** | So sánh nhiều dòng |  |
| **[abc]** | Tìm các ký tự a,b,c | text = “ABC abc”  text.match**(/[ab]/ig**) = [A,B,a,b] |
| **[^abc]** | Tìm ký tự không phải a,b,c | text = “ABC abc”  text.match**(/[^ab]/ig**) = [C, ,c] |
| **[0-9]** | Tìm các ký tự chữ số từ 0-9 | text = “123456 789”  text.match**(/[5-7]/g**) = [5,6,7] |
| **[^0-9]** | Tìm các ký tự không phải số | text = “123456 789”  text.match**(/[^5-7]/g**) = [1,2,3,4, ,8,9] |
| **(x|y)** | Tìm các ký tự là x hoặc y |  |
| **.** | Tìm ký tự bất kỳ, | text = “ABC abc 12”  text.match**(/./g**) = [A,B,C, ,a,b,c, ,1,2] |
| **\w** | Tìm ký tự chữ cái hoặc số | text = “ABC abc 12”  text.match**(/\w/g**) = [A,B,C,a,b,c,1,2] |
| **\W** | Tìm ký tự không phải chữ cái hoặc số | text = “ABC abc 12”  text.match**(/\W/g**) = [ , ] |
| **\d** | Tìm ký tự là chữ số | text = “ABC abc 12”  text.match**(/\d/g**) = [1,2] |
| **\D** | Tìm ký tự không phải chữ số | text = “ABC abc 12”  text.match**(/\D/g**) = [A,B,C, ,a,b,c,] |
| **\s** | Tìm ký tự là khoảng trắng | text = “ABC abc 12”  text.match**(/\s/g**) = [ , ] |
| **\S** | Tìm ký tự không phải khoảng trắng | text = “ABC abc 12”  text.match**(/\S/g**) = [A,B,C,a,b,c,1,2] |
| **\b** | TÌm so khớp bắt đầu hoặc kết thúc chuối |  |
| **\B** | Ngược lại so với \b |  |
| **\O** | Tìm ký tự NULL |  |
| **\n** | Tìm ký tự xuống hàng |  |
| **\t** | Tìm ký tự tab |  |
| \xxx | Tìm ký tự xác định bởi số **octal** xxx |  |
| **\x**dd | Tìm ký tự xác định bởi số **hexadecimal** dd |  |
| **\u**dddd | Tìm ký tự xác định bởi số **hexadecimal** dddd |  |
|  |  |  |
| **+** | Kiếm ký tự xuất hiên 1 hoặc nhiều lần | **{1,}** |
| **\*** | Kiếm ký tự xuất hiên 0 hoặc nhiều lần | **{0,}** |
| **?** | Kiếm ký tự xuất hiên 0 hoặc1 lần | **{0,1}** |
| **{ X }** | Kiểm tra ký tự xuất hiện đúng X lần |  |
| **{X,Y}** | Kiểm tra ký tự xuất hiên X->Y lần |  |
| **{X, }** | Kiểm tra ký tự xuất hiện ít nhất X lần |  |
| **^** | Kiểm tra ký tự bắt đầu chuỗi |  |
| **$** | Kiểm tra ký tự kết thúc chuỗi |  |
| **?=n** | Kiểm tra chuỗi được theo sau bởi **n** |  |
| **?!n** | Kiểm tra chuỗi không được theo sau bởi **n** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |