**Phiếu này của: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lớp: 7A7**

**PHIẾU 15 – ÔN TẬP TỈ LỆ THỨC**

1. **TRẮC NGHIỆM**

**Câu 1:** Nếu  thì:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 | 1.
 |

**Câu 2:** Các căp tỉ số nào ở mỗi câu dưới đây lập thành một tỉ lệ thức?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. và
 | 1. và
 | 1. và
 | 1. và
 |

**Câu 3:** Các căp tỉ số nào ở mỗi câu dưới đây lập thành một tỉ lệ thức?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. và
 | 1. và
 | 1. và
 | 1. và
 |

**Câu 4:** Tỉ lệ thức còn được viết dưới dạng:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 | 1.
 |

**Câu 5:** Số thích hợp cho ? trong tỉ lệ thức là :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 | 1.
 |

**Câu 6:** Cách viết nào sau đây là cách viết một tỉ lệ thức?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 | 1.
 |

**Câu 7:** Có bao nhiêu tỉ lệ thức khác nhau được thành lập từ đẳng thức ( với khác )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 | 1.
 |

**Câu 8:** Có bao nhiêu tỉ lệ thức khác nhau được thành lập từ đẳng thức  ( với khác )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 | 1.
 |

**Câu 9:** Gíá trị nào dưới đây của  thỏa mãn với ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 | 1.
 |

**Câu 10:** Tỉ lệ thức khác được thành lập từ tỉ lệ thức  ( với a, b, c, d khác 0) là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 | 1.
 |

**Câu 11:** Số thích hợp trong tỉ lệ thức là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 | 1.
 |

**Câu 12:** Chọn đáp án sai cho câu sau: Các tỉ lệ thức khác được thành lập từ đẳng thức là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 | 1.
 |

**Câu 13:** Giá trị nào dưới đây của thỏa mãn với 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 | 1.
 |

**Câu 14:** Cho ba số  Số tự nhiên nào dưới đây cùng với ba số đã cho lập thành một tỉ lệ thức ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 | 1.
 |

**Câu 15:** Các căp tỉ số nào ở mỗi câu dưới đây lập thành một tỉ lệ thức?

|  |  |
| --- | --- |
| 1. và
 | 1. và
 |
| 1. và
 | 1. và
 |

**II. TỰ LUẬN**

1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể từ đẳng thức sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 |

1. Tìm x biết

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 |
| 1.
 | 1.
 | 1.
 |

1. Cho tỉ lệ thức. Chứng minh rằng ta có tỉ lệ thức 
2. Cho tỉ lệ thức. Chứng minh rằng ta có tỉ lệ thức 