MỘT SỐ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG KHI LẬP TRÌNH PYTHON

|  |  |
| --- | --- |
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
| Analogy | Đề cập đến một khái niệm hoặc so sánh nằm ngoài phạm vi của ngôn ngữ lập trình |
| Attributes | Đề cập đến đặc điểm, thuộc tính của một đối tượng, được thể hiện bằng dấu “.” |
| Branching | Phân nhánh trong Python thể hiện sự đổi luồng bởi các câu lệnh if, else |
| Comparison Operator | Toán sử so sánh |
| Conditions | Điều kiện trong Python quyết định việc thực thi các khối mã |
| Enumerate | Trong Python, "enumerate" là một hàm tích hợp có chức năng thêm bộ đếm vào một iterable, cho phép bạn lặp qua cả phần tử và chỉ mục tương ứng của chúng. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |