JavaScript date method

|  |  |
| --- | --- |
| **Phương thức** | **Mô tả** |
| getDate() | Nó trả về giá trị số nguyên từ 1 đến 31 đại diện cho ngày cho ngày đã chỉ định trên cơ sở giờ địa phương. |
| getDay() | Nó trả về giá trị nguyên từ 0 đến 6 đại diện cho ngày trong tuần trên cơ sở giờ địa phương. |
| getFullYears() | Nó trả về giá trị số nguyên biểu thị năm trên cơ sở giờ địa phương. |
| getHours() | Nó trả về giá trị nguyên từ 0 đến 23 đại diện cho giờ trên cơ sở giờ địa phương. |
| getMilliseconds() | Nó trả về giá trị số nguyên từ 0 đến 999 đại diện cho mili giây trên cơ sở thời gian địa phương. |
| getMinutes() | Nó trả về giá trị nguyên từ 0 đến 59 đại diện cho số phút trên cơ sở giờ địa phương. |
| getMonth() | Nó trả về giá trị nguyên từ 0 đến 11 đại diện cho tháng trên cơ sở giờ địa phương. |
| getSeconds() | Nó trả về giá trị nguyên từ 0 đến 60 đại diện cho giây trên cơ sở thời gian địa phương. |
| getUTCDate() | Nó trả về giá trị số nguyên từ 1 đến 31 đại diện cho ngày cho ngày đã chỉ định trên cơ sở thời gian thế gới. |
| getUTCDay() | Nó trả về giá trị nguyên từ 0 đến 6, đại diện cho ngày trong tuần trên cơ sở thời gian thế giới. |
| getUTCFullYears() | Nó trả về giá trị nguyên biểu thị năm trên cơ sở thời gian thế giới. |
| getUTCHours() | Nó trả về giá trị nguyên từ 0 đến 23 đại diện cho giờ trên cơ sở thời gian thế giới. |
| getUTCMinutes() | Nó trả về giá trị nguyên từ 0 đến 59 đại diện cho số phút trên cơ sở thời gian thế giới. |
| getUTCMonth() | Nó trả về giá trị nguyên từ 0 đến 11, đại diện cho tháng trên cơ sở thời gian thế giới+. |
| getUTCSeconds() | Nó trả về giá trị số nguyên từ 0 đến 60 đại diện cho giây trên cơ sở thời gian thế giới. |
| setDate() | Nó đặt 1 giá trị ngày cho ngày cụ thể trên cơ sở giờ địa phương. |
| setDay() | Nó đặt ngày cụ thể trong tuần trên cơ sở giờ địa phương. |
| setFullYears() | Nó đặt giá trị năm cho ngày đã chỉ định trên cơ sở giờ địa phương. |
| setHours() | Nó đặt giá trị giờ cho ngày đã chỉ định trên cơ sở giờ địa phương. |
| setMilliseconds() | Nó đặt giá trị mili giây cho ngày đã chỉ định trên cơ sở giờ địa phương. |
| setMinutes() | Nó đặt giá trị phút cho ngày đã chỉ định trên cơ sở giờ địa phương. |
| setMonth() | Nó đặt tháng cho ngày được chỉ định trên cơ sở giờ địa phương. |
| setSeconds() | Nó đặt giây cho ngày được chỉ định trên cơ sở giờ địa phương. |
| setUTCDate() | Nó đặt ngày cụ thể trong tuần trên cơ sở giờ thế giới. |
| setUTCDay() | Nó đặt ngày cụ thể trong tuần trên cơ sở thời gian thế giới. |
| setUTCFullYears() | Nó đặt giá trị năm cho ngày đã chỉ định trên cơ sở thời gian thế giới. |
| setUTCHours() | Nó đặt giá trị giờ cho ngày đã chỉ định trên cơ sở thời gian thế giới. |
| setUTCMilliseconds() | Nó đặt giá trị mili giây cho ngày đã chỉ định trên cơ sở thời gian thế giới. |
| setUTCMinutes() | Nó đặt giá trị phút cho ngày đã chỉ định trên cơ sở thời gian thế giới. |
| setUTCMonth() | Nó đặt giá trị phút cho ngày đã chỉ định trên cơ sở thời gian thế giới. |
| setUTCSeconds() | Nó đặt giá trị giây cho ngày đã chỉ định trên cơ sở thời gian thế giới. |
| toDateString() | Nó trả về phần ngày của một đối tượng Date. |
| toISOString() | Nó trả về ngày ở dạng chuỗi định dạng ISO. |
| toJSON() | Nó trả về một chuỗi đại diện cho đối tượng Date. Nó cũng tuần tự hóa đối tượng Date trong quá trình tuần tự hóa JSON. |
| toString() | Nó trả về ngày ở dạng chuỗi. |
| toTimeString() | Nó trả về phần thời gian của một đối tượng Date. |
| toUTCString() | Nó chuyển đổi ngày được chỉ định dưới dạng chuỗi bằng múi giờ UTC. |
| valueOf() | Nó trả về giá trị nguyên thủy của một đối tượng Date. |

Js script math methods

|  |  |
| --- | --- |
| **Phương thức** | **Mô tả** |
| abs() | Trả về giá trị tuyệt đối của số đã cho |
| acos() | Trả về arccosine của số đã cho bằng radian. |
| asin() | Trả về arcsine của số đã cho bằng radian. |
| atan() | Trả về arc-tangentcủa số đã cho bằng radian. |
| cbrt() | Trả về căn bậc ba của số đã cho |
| ceil() | Trả về một giá trị nguyên nhỏ nhất, lớn hơn hoặc bằng số đã cho. |
| cos() | Trả về cosin của số đã cho. |
| cosh() | Trả về cosin hyperbol của số đã cho. |
| exp() | Trả về dạng số mũ của số đã cho. |
| floor() | Trả về giá trị nguyên lớn nhất, thấp hơn hoặc bằng số đã cho. |
| hypot() | Trả về căn bậc hai của tổng bình phương của các số đã cho. |
| log() | Trả về logarit tự nhiên của một số. |
| max() | Trả về giá trị tối đa của các số đã cho. |
| min() | Trả về giá trị tối thiểu của các số đã cho. |
| pow() | Nó trả về giá trị số mũ. |
| random() | Nó trả về số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 (đã bao gồm) và 1 (độc quyền). |
| round() | Nó trả về giá trị nguyên gần nhất của số đã cho. |
| sign() | Nó trả về dấu của số đã cho |
| sin() | Nó trả về sin của số đã cho. |
| sinh() | Nó trả về hyperbolic sine của số đã cho. |
| sqrt() | Nó trả về căn bậc hai của số đã cho |
| tan() | It returns the tangent of the given number.  Nó trả về tangent của số đã cho. |
| tanh() | Nó trả về hyperbolic tangent của số đã cho. |
| trunc() | Nó trả về một phần nguyên của số đã cho. |