Format

1. Đặt tên file: “MSSV\_hoVaTen”
2. Sử dụng insert function của bọn Word (tức là làm như mọi khi ấy)
3. Font: Cambria
4. Size: 13
5. Quan trọng: GHI TÊN ĐỀ BÀI ĐẦY ĐỦ
6. Deadline: 19h ngày 23/7/2020

Thí dụ về đạo hàm riêng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Bài tập |
| 1 | 19120193 | Lâm Khả Doãn | Trang 20, bài 9, bài 10 |
| 2 | 19120237 | Nguyễn Thành Hưng | Trang 20, bài 11, bài 12 |
| 3 | 19120287 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Trang 20, bài 1, bài 2 |
| 4 | 19120338 | Trần Hoàng Quân | Trang 20, bài 25, 26 |
| 5 | 19120347 | Trần Ngọc Sang | Trang 21, bài 31, bài 32 |
| 6 | 19120349 | Lê Hùng Sơn | Trang 20, bài 3, bài 4 |
| 7 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Trang 21, bài 29, bài 30 |
| 8 | 19120407 | Lâm Hải Triều | Trang 20, bài 15, bài 16 |
| 9 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Trang 20, bài 7, bài 8 |
| 10 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Trang 20, bài 5, bài 6 |

Thí dụ về cực trị tự do.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Bài tập |
| 1 | 19120193 | Lâm Khả Doãn | Ảnh của thầy: a, b |
| 2 | 19120237 | Nguyễn Thành Hưng | Ảnh của thầy: c, d |
| 3 | 19120287 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Ảnh của thầy: e, f |
| 4 | 19120338 | Trần Hoàng Quân | Ảnh của thầy: g, h |
| 5 | 19120347 | Trần Ngọc Sang | Ảnh của thầy: i, j |
| 6 | 19120349 | Lê Hùng Sơn | Ảnh của thầy: k, l |
| 7 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Ảnh của thầy: m, n |
| 8 | 19120407 | Lâm Hải Triều | Ảnh của thầy: o, p |
| 9 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Trang 42: bài 5, bài 6 |
| 10 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Trang 42: bài 7, bài 8 |

Thí dụ về  xấp xỉ tuyến tính.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Bài tập |
| 1 | 19120193 | Lâm Khả Doãn | Ảnh của thầy: a, b |
| 2 | 19120237 | Nguyễn Thành Hưng | Ảnh của thầy: c, d |
| 3 | 19120287 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Ảnh của thầy: e, f |
| 4 | 19120338 | Trần Hoàng Quân | Ảnh của thầy: g, h |
| 5 | 19120347 | Trần Ngọc Sang | Ảnh của thầy: i, j |
| 6 | 19120349 | Lê Hùng Sơn | Ảnh của thầy: k, l |
| 7 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Ảnh của thầy: m, n |
| 8 | 19120407 | Lâm Hải Triều | Ảnh của thầy: o, p |
| 9 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Ảnh của thầy: q, r |
| 10 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Ảnh của thầy: s, t |

 Thí dụ tương ứng với miền đơn giản loại 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Bài tập |
| 1 | 19120193 | Lâm Khả Doãn | Trang 55: bài 2, bài 3 |
| 2 | 19120237 | Nguyễn Thành Hưng | Trang 56: bài 7, bài 8 |
| 3 | 19120287 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Ảnh của thầy: bài 9, bài 10 (làm theo hướng miền đơn giản loại 1) |
| 4 | 19120338 | Trần Hoàng Quân | Trang 56: bài 12, bài 13 (làm theo hướng miền đơn giản loại 1) |
| 5 | 19120347 | Trần Ngọc Sang | Ảnh của thầy: bài 11, bài 12 (làm theo hướng miền đơn giản loại 1) |
| 6 | 19120349 | Lê Hùng Sơn | Ảnh của thầy: bài 13, bài 14 (làm theo hướng miền đơn giản loại 1) |
| 7 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Trang 56: bài 18, bài 19 (làm theo hướng miền đơn giản loại 1) |
| 8 | 19120407 | Lâm Hải Triều | Chế ra 2 câu thật đơn giản nào đấy |
| 9 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Trang 57: bài 30, bài 31 |
| 10 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Trang 56: bài 14, bài 15 (làm theo hướng miền đơn giản loại 1) |

Thí dụ tương ứng với miền đơn giản loại 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Bài tập |
| 1 | 19120193 | Lâm Khả Doãn | Trang 56: bài 6, bài 10 |
| 2 | 19120237 | Nguyễn Thành Hưng | Trang 56: bài 11 (nhớ sửa đề), Trang 55: bài 1 |
| 3 | 19120287 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Ảnh của thầy: bài 9, bài 10 (làm theo hướng miền đơn giản loại 2) |
| 4 | 19120338 | Trần Hoàng Quân | Trang 56: bài 12, bài 13 (làm theo hướng miền đơn giản loại 2) |
| 5 | 19120347 | Trần Ngọc Sang | Ảnh của thầy: bài 11, bài 12 (làm theo hướng miền đơn giản loại 2) |
| 6 | 19120349 | Lê Hùng Sơn | Ảnh của thầy: bài 13, bài 14 (làm theo hướng miền đơn giản loại 2) |
| 7 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Trang 56: bài 18, bài 19 (làm theo hướng miền đơn giản loại 2) |
| 8 | 19120407 | Lâm Hải Triều | Chế ra 2 câu thật đơn giản nào đấy |
| 9 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Chế ra 2 câu thật đơn giản nào đấy |
| 10 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Trang 56: bài 14, bài 15 (làm theo hướng miền đơn giản loại 2) |

 Thí dụ đổi thứ tự lấy tích phân

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Bài tập |
| 1 | 19120193 | Lâm Khả Doãn | Ảnh của thầy: Bài 28: câu a, b |
| 2 | 19120237 | Nguyễn Thành Hưng | Ảnh của thầy: Bài 28: câu c, d |
| 3 | 19120287 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Ảnh của thầy: Bài 28: câu e, f |
| 4 | 19120338 | Trần Hoàng Quân | Ảnh của thầy: Bài 28: câu g, Bài 29: câu a |
| 5 | 19120347 | Trần Ngọc Sang | Ảnh của thầy: Bài 29: câu b, c |
| 6 | 19120349 | Lê Hùng Sơn | Ảnh của thầy: Bài 29: câu d, e |
| 7 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Ảnh của thầy: Bài 29: câu f, g |
| 8 | 19120407 | Lâm Hải Triều | Ảnh của thầy: Bài 29: câu h, i |
| 9 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Ảnh của thầy: Bài 29: câu j, k |
| 10 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Ảnh của thầy: Bài 29: câu l, m |

 Thí dụ về tích phân đường loại 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Bài tập |
| 1 | 19120193 | Lâm Khả Doãn | Ảnh của thầy: Bài 42: câu a, b |
| 2 | 19120237 | Nguyễn Thành Hưng | Ảnh của thầy: Bài 42: câu c, d |
| 3 | 19120287 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Ảnh của thầy: Bài 42: câu e, f |
| 4 | 19120338 | Trần Hoàng Quân | Ảnh của thầy: Bài 42: câu g, h |
| 5 | 19120347 | Trần Ngọc Sang | Ảnh của thầy: Bài 81: câu a, b |
| 6 | 19120349 | Lê Hùng Sơn | Ảnh của thầy: Bài 81: câu c, Bài 82: câu a |
| 7 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Ảnh của thầy: Bài 82: câu b, c |
| 8 | 19120407 | Lâm Hải Triều | Ảnh của thầy: Bài 83: câu a, b |
| 9 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Ảnh của thầy: Bài 83: câu c, d |
| 10 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Ảnh của thầy: Bài 83: câu e và 1 câu tự chế |

Thí dụ về định lý Green

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Bài tập |
| 1 | 19120193 | Lâm Khả Doãn | Trang 78: câu 1, 2 |
| 2 | 19120237 | Nguyễn Thành Hưng | Trang 78: câu 3, Trang 79: câu 4 |
| 3 | 19120287 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Trang 79: câu 5, 6 |
| 4 | 19120338 | Trần Hoàng Quân | Trang 79: câu 7, 8 |
| 5 | 19120347 | Trần Ngọc Sang | Trang 79: câu 9, 10 |
| 6 | 19120349 | Lê Hùng Sơn | Trang 79: câu 11, 12 |
| 7 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Trang 79: câu 15, 16 |
| 8 | 19120407 | Lâm Hải Triều | Chế ra 2 câu đơn giản |
| 9 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Ảnh của thầy: bài 99: câu a, b |
| 10 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Chế ra 2 câu đơn giản |

Thí dụ về trường bảo toàn (tìm cả hàm thế)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Bài tập |
| 1 | 19120193 | Lâm Khả Doãn | Ảnh của thầy: bài 93: câu a, b |
| 2 | 19120237 | Nguyễn Thành Hưng | Ảnh của thầy: bài 93: câu c, d |
| 3 | 19120287 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Ảnh của thầy: bài 93: câu e, f |
| 4 | 19120338 | Trần Hoàng Quân | Trang 82: câu 5, 6 |
| 5 | 19120347 | Trần Ngọc Sang | Trang 82: câu 7, 8 |
| 6 | 19120349 | Lê Hùng Sơn | Trang 82: câu 9, 10 |
| 7 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Trang 82: câu 11, 13 |
| 8 | 19120407 | Lâm Hải Triều | Trang 82: câu 14, 15 |
| 9 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Trang 82: câu 16, 17 |
| 10 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Trang 82-83: câu 18, 19 |

Tóm tắt kiến thức

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Bài tập |
| 1 | 19120193 | Lâm Khả Doãn | Tóm tắt kiến thức về đạo hàm riêng |
| 2 | 19120237 | Nguyễn Thành Hưng | Tóm tắt kiến thức về cực trị tự do |
| 3 | 19120287 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Tóm tắt kiến thức về xấp xỉ tuyến tính |
| 4 | 19120338 | Trần Hoàng Quân | Phát biểu định lý Fubini cho miền đơn giản loại 1 |
| 5 | 19120347 | Trần Ngọc Sang | Đưa ra ý tưởng về đổi thứ tự lấy tích phân |
| 6 | 19120349 | Lê Hùng Sơn | Tóm tắt kiến thức về tích phân đường loại 2 |
| 7 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Tóm tắt kiến thức về định lý Green |
| 8 | 19120407 | Lâm Hải Triều | Tóm tắt kiến thức về trường bảo toàn |
| 9 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Phát biểu định lý Fubini cho miền đơn giản loại 2 |
| 10 | 19120469 | Sử Nhật Đăng |  |