**Bài tập 1. Thực hiện các phép tính sau**

a)  b)  c)  d) 

**Bài tập 2. Thực hiện các phép tính sau**

a)  b)  c)  d) 

**Bài tập 3. Thực hiện các phép tính sau**

a)  b)  c)  d) 

**Bài tập 4. Thực hiện các phép tính sau**

a)  b)  c)  d) 

**Bài tập 5. Thực hiện các phép tính sau**

a)  b)  c)  d) 

**Bài tập 6. Thực hiện các phép tính sau**

a)  b)  c)  d) 

**Bài tập 7. Thực hiện các phép tính sau**

a)  b)  c)  d)

**Bài tập 8. Tìm giá trị của x biết**

a)  b)  c)  d) 

**Bài tập 9. Tìm giá trị của x biết**

a)  b)  c)  d) 

**BÀI TẬP VỀ NHÀ**

**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM**

1. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: “Muốn nhân hai phân số với nhau thì ta…”

**A.** Nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

**B.** Nhân các tử với nhau và cộng các mẫu với nhau.

**C.** Cộng các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

**D.** Cộng các tử với nhau và cộng các mẫu với nhau.

1. Kết quả của phép tính  là

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Kết quả của phép tính  là

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Thực hiện phép tính  ta được kết quả là:

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Thực hiện phép tính  ta được kết quả là:

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Kết quả của phép tính  là:

**A.** Một số nguyên âm. **B.** Một số nguyên dương.

**C.** Một phân số nhỏ hơn . **D.** Một phân số lớn hơn 

1. Số nào sau đây là kết quả của phép tính  ta được kết quả là:

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Cho . So sánh  và .

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Cho . So sánh  và .

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Tìm  biết .

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Tìm  biết .

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Tìm số  thỏa mãn .

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Gọi  là giá trị thỏa mãn . Chọn câu đúng.

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Có bao nhiêu giá trị của  thỏa mãn  ?

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Có bao nhiêu giá trị của  thỏa mãn  ?

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Biểu thức  có giá trị là :

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Biểu thức  có giá trị là :

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Cho  là giá trị thỏa mãn  và  là giá trị thỏa mãn . Khi đó, chọn câu **đúng nhất**.

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Cho  là giá trị thỏa mãn  và  là giá trị thỏa mãn . Khi đó, chọn câu đúng.

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Tìm , biết: .

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Tìm , biết: .

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Tính giá trị biểu thức: .

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Tính giá trị biểu thức: .

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Có bao nhiêu giá trị của  thỏa mãn  ?

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Thực hiện phép tính:  ta được kết quả là:

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

1. Thực hiện phép tính:  ta được kết quả là:

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

**BÀI TẬP TỰ LUẬN**

**Câu 1:** Thực hiện phép tính:

1.  b)  c) .

**Câu 2:** Thực hiện phép tính:

1.  b)  c) .

**Câu 3:** Thực hiện phép tính:

1.  b) 

**Câu 4:** Tìm x biết:

   

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com