|  |
| --- |
| Thứ tự toán tử trong python |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Toán tử** |  | **Mô tả** | | | | \*\* | Toán tử mũ | | ~ + - | Phần bù; phép cộng và trừ một ngôi (với tên phương thức lần lượt là + và - | | \* / % // | Phép nhân, chia, lấy phần dư và phép chia // | | + - | Phép cộng và phép trừ | | >> << | Dịch bit phải và dịch bit trái | | & | Phép Và Bit | | ^ | | Phép XOR và OR | | <= < > >= | Các toán tử so sánh | | <> == != | Các toán tử so sánh bằng | | = %= /= //= -= += \*= \*\*= | Các toán tử gán | | is is not | Các toán tử Identity | | in not in | Các toán tử Membership | |  |  | |