**PHIẾU BÀI TẬP BUỔI 5 :** **ÔN TẬP THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH. QUY TẮC CHUYỂN VẾ. QUY TẮC DẤU NGOẶC**

**BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐẦU GIỜ**

Câu 1: Đối với biểu thức không chứa dấu ngoặc, ta thực hiện theo thứ tự :

1. Nhân chia trước cộng trừ sau. C. Từ trái sang phải
2. Lũy thừa, nhân chia, cộng trừ D. Nhân chia, lũy thừa, cộng trừ.

Câu 2 : Với Biểu thức chứa dấu ngoặc, ta thực hiện :

1.  C. 
2.  D. Trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Câu 3 : Bỏ dấu ngoặc : 

A.  B.  C.  D.

Câu 4 : tìm x, biết : 

A.  B.  C.  D. .

**Dạng 1: Thực hiện phép tính**

**Bài 1:** Tính .

a)  ; b) 

c)  d) 

**Bài 2:** Tính

a) b) 

c)  d) 

**Bài 3:** Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a)  ; b) 

c) 

**Bài 4:** Tính

a) 

b)

**Bài 5:** Tính hợp lý nếu được

a) . b) .

c) .

**Dạng toán : Các dạng toán tìm x**

**Bài 6:** Tìm  biết:

a)  b) 

**Bài 7:** Tìm  biết:

a)  **;** b)  **;** c) 

**Bài 8:** Tìm x biết

a) ; b) .

c) ; d) 

**Bài 9:**  Tìm x biết

a) . b) . c) .

**Bài 10:** Tìm x biết

a) . b) .

**Dạng toán: Ôn tập chung và nâng cao**

**Bài 11:** Tính hợp lý (nếu được):

a) ; b) 

c) 

**Bài 12:** Tính hợp lý

a) ; b) .

c) .

**Bài 13.** Tìm ,

a) . b) .

**Bài 14:** Tìm  biết:

a)  b) 

**Bài 15:**

Tìm số tự nhiên , biết rằng:

a) ; b) 

**BÀI TẬP GIAO VỀ NHÀ**

**Bài 1.** Tính

a)   b)

c) 

**Bài 2.** Tính

 b)  c) 

**Bài 3.** Thực hiện phép tính:

a)  b)  c) 

**Bài 4.** Tìm :

a)  b) 

c)  d) 

**Bài 5.**

a)  b)  c) 