|  |  |
| --- | --- |
| Phép toán | quy ước |
| căn bậc 2 | sqrt( |
| sin | sin( |
| cos | cos( |
| tan | tan( |
| cot | cot( |
| arcsin | asin( |
| arccos | acos( |
| arctan | atan( |
| logarit cơ số 10 | log( |
| logarit cơ số e | ln( |
| số pi | pi |
| số e | e |
| cộng | + |
| trừ | - |
| nhân | \* |
| chia | / |
| dấu ngoặc | () |
| dấu chấm dành cho số thập phân | . |
| mũ | ^ |

Ghi chú: - Class **Calculate** dùng để tính toán biểu thức với phương thức **calculate(s, isRad)**

s là biểu thức cần tính và có kiểu String

isRad là biến boolean lưu xem chế độ của máy tính đang là Rad (radien) hay Deg (độ)