**ĐỀ 9**

**A/ Tr¾c nghiÖm *Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc kÕt qu¶ ®óng nhất***

1) Cho sè: 3 205 701 gi¸ trÞ cña ch÷ sè 3 lµ:

 A. 3 000 000 B. 300 000 C. 30 000

2) Sè 140 chia hÕt cho: A. Chia hÕt cho 2 B. Chia hÕt cho 5

 C. Chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5

3) TÝnh : 428 x 125 bằng A. 55 300 B. 53 500 C. 35 500

4) T×m X biết 40 x X = 1400 A. X= 25 B. X = 35 C. X = 45

5) §iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç chÊm:

 25 x 11 x 37 ...37 x 25 x 11 A. = B. < C. >

6) ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm.

 a. 5 kg 3g = … g A. 5035 g B. 5003 g C. 503 g

 b. 60 000 cm 2  = ...m2 bằng A. 6 m2 B. 60 m 2 C. 600m2

7) Trung b×nh céng cña 3 sè: 123 ; 456 ; 789 lµ:

 A. 465 B. 456 C. 654

8) DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh cã ®é dµi ®¸y lµ 25 dm, chiÒu cao lµ 17 dm lµ:

 A. 452 dm2 B. 542 dm2 C. 425 dm2

9) Bè h¬n con 30 tuæi. Tuæi cña con b»ng  tuæi bè. TÝnh tuæi mçi ng­êi.

 A. Tuæi bè lµ 30 tuæi con lµ 6 B. Tuæi bè lµ 36 tuæi con lµ 6

 C. Tuæi bè lµ 24 tuæi con lµ 6

10) Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo « trång cña  = 

 A. 1 B. 4 C. 9

**B/ PhÇn kiÓm tra tù luËn**

1) TÝnh

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   +  |  -  |  x 3 |  :  |

2) T×m X a)  x X =  b)  : X = 

3) Mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 240 mÐt. ChiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng. TÝnh diÖn tÝch m¶nh v­ên ®ã.

4. Hai líp 4A vµ 4B cïng thu gom s¸ch cò ®Ó x©y dùng th­ viÖn ®­îc tÊt c¶ 134 quyÓn s¸ch c¸c lo¹i. Sè s¸ch líp 4A thu gom ®­îc nhiÒu h¬n líp 4B lµ 22 quyÓn. Hái mçi líp thu gom ®­îc bao nhiªu quyÓn s¸ch c¸c lo¹i.