|  |  |
| --- | --- |
|  | **ĐỀ ÔN TẬP** |
|  | **Môn:** |
|  | **Thời gian: phút** |
|  | **Mã đề: 001** |

**Họ tên HS: ..................................................Số báo danh:..................................................**

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.**

**Câu 1.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn A

**Câu 2.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn C

**Câu 3.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn B

**Câu 4.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn C

**Câu 5.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn D

**Câu 6.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn C

**Câu 7.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn D

**Câu 8.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn B

**Câu 9.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn D

**Câu 10.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn C

**Câu 11.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn D

**Câu 12.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn D

**Câu 13.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn C

**Câu 14.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn C

**Câu 15.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn A

**Câu 16.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn C

**Câu 17.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn C

**Câu 18.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn D

**Câu 19.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn D

**Câu 20.** Tính giới hạn .

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

Lời giải:

Chọn C

**—–HẾT—–**