sequences and summation

1. Sequences: Dãy số
   1. Sequences
      1. Định nghĩa dãy số.
      2. Một vài ví dụ về dãy số (Ví dụ trong Slide: Lucas Number)
   2. Arithmetic progression (Cấp số cộng)
      1. Định nghĩa.
      2. Công thức tổng quát, công thức tính số hạng thứ *n* tổng quát.
      3. Ví dụ (trong slide đã có 1 ví dụ)
   3. Formulae of sequences (Công thức của dãy số)
      1. Này kiểu ví dụ đồ ra thôi.
   4. Dãy số đệ quy (Dãy truy hồi?)
      1. Định nghĩa.
      2. Cho ví dụ.
      3. Một vài ví dụ tìm công thức tổng quát từ công thức truy hồi.
2. Tổng xích-ma
   1. Định nghĩa.
   2. Ví dụ.
   3. Cung cấp một vài công thức tổng thường gặp.