**ĐỀ THAM KHẢO SỐ HỌC LỚP 6A2 HỌC KỲ II CHƯƠNG II**

**Đề 1**

**Bài 1.** Thực hiện phép tính:

**a/  b/  c/** (–4)2.( –3) + (–2)3. (–4)

**Bài 2**. Tìm x, biết:

a/ x + 18 = 13 **b/  c/ **

**Bài 3**. Liệt kê các phần tử của tập hợp ****

**Bài 4**. Tìm các số nguyên *n* sao cho *(n + 1)* là ước của 9.

**Đề 2**

Bài 1 Thực hiện phép tính:

1. - 47 + 5 . 8 b) 25.(-4) + 7.(-9)

c) -156 - 203 + 56 + 156 + 203 d) ( 10 – 25 ) : (-5) – 7.

1. 2. (-3)2 + (-2)3. 5f) 338.( 348 -217) – 348.(338 – 217)

Bài 2 Tìm x, biết:

1. x + 28 = 25 b) -3x + 7 = -5

c) 4x - 7x = 30 d)  = 15

Bài 3 a, Tìm tập hợp tất cả các ước của 5.

b) Tìm các số nguyên a sao cho ( -7) chia hết cho (a- 5)

**ĐỀ 3**

**Bài 1**. (4điểm) Thực hiện phép tính.



**Bài 2**. (4điểm) Tìm x biết.



**Bài 3**. (1điểm)

a, Tìm năm bội của 6. b, Tìm tất cả các ước của -10.

**Bài 4**. (1điểm) Tìm các số nguyên x sao cho 

**ĐỀ 4**

**Bài 1**: ***Thực hiện phép tính: (4đ)***

1. – 26 – 15 b/ – 60 + 48 c/ 

D/

**Bài 2**: ***Tìm x, biết: (4đ)***

1.  c,
2.  d. 

**Bài 3**: (1đ) a. Tìm năm bội của (-8)

1. Tìm tất cả các ước của 35

**Bài 4**: (1đ) ***Tìm số nguyên x biết*** 15( 2x – 1 )

**ĐỀ 5**

**Câu 1: (4đ)** Thực hiện phép tính :

a) - 150 + 87 b) 28.( 29 – 23 ) – 29 ( 28 – 23)

c) – 47.48 +(- 52).47 c) 7.(-2)2 – (-4)3 : |-16 |

**Câu 2 : (4đ)** Tìm số x ϵ Z biết : (4đ).

# x – 47 = - 34 c) 125 – 5(x -13) = -25

1.  d) 7x – 4x = -36

**Câu 3: (1đ)** Tính tổng các số nguyên x biết : ****

**Câu 4: (1đ)** Tìm các số nguyên n sao cho **** có giá trị nguyên.