Thứ hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020

Toán

 **ÔN TẬP**

**Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:**

a/ Năm trăm, sáu đơn vị, bảy phần nghìn đơn vị được viết là:

A. 50, 607 B. 506, 07 C. 506, 007 D. 506,7

b**/** 8m2 35dm2  viết thànhsố thập phân là:

A. 8,35m2 B. 83,5m2 C. 8,035m2 D. 8,0035m2

c**/** Một hình tam giác có cạnh đáy là 6,5m và chiều cao là 3,4m thì diện tích hình tam giác đó là:

A. 22,1m2 B. 11,05m2 C. 22,1cm2 D. 11,05cm2

d/ Gửi tiết kiệm 50 000 000 đồng với lãi suất 0,6 % một tháng thì mỗi tháng nhận được tiền lãi là:

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

**Bài 2.** Đặt tính rồi tính:

a/ 123,4 + 56,78 b/ 987,6 – 67,24 c/ 24,59 x 6,08 d/ 114,75 : 2,7

**Bài 3.**  a/ Tính giá trị biểu thức : b/ Tìm *x*:

 82,05 x 15 + 20,06 : 3,4 *x* x 1,6 = 13,76

**Bài 4.** Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 12,5m và có diện tích bằng diện tích một hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi của thửa ruộng đó.

Thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2020

 **PHIẾU ÔN TẬP**

**ÔN CÔNG THỨC CHU VI, DIỆN TÍCH CÁC HÌNH ĐÃ HỌC**

**A. Ghi các công thức sau:**

**1/ Chu vi hình vuông**:…………….………………………………………..……

……………………………………………………………………………………

**2/ Chu vi hình chữ nhật**:…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

**3/ Chu vi hình tròn:** ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

**4/ Diện tích hình vuông:** …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

**5/ Diện tích hình chữ nhật**: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

**6/ Diện tích hình bình hành:**……………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

**7/ Diện tích hình tam giác:** ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

**8/ Diện tích hình thang:** …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

**9/ Diện tích hình thoi:** …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

**10/Diện tích hình tròn:** …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

**B. Tính chu vi, diện tích các hình sau:**

**1/ Tính diện tích hình thang có đáy lớn dài 15m, đáy bé dài 9m và chiều cao dài 11m.**

**Giải**

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

**2/ Tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính là 1,2cm.**

**Giải**

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

**3/ Tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính là 1,5cm.**

**Giải**

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Thứ tư, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Toán

**ÔN TẬP**

**Bài 1: Khoanh tròn vào kết quả đúng**

a/ 3ha 7dam2=……………ha

A. 307ha B. 30,7ha C. 3,07ha D. 370ha

b/ 7,08m3=………..dm3

A. 708dm3 B. 7008dm3 C. 0,708dm3 D. 7080dm3

**Bài 2: Tính có đặt tính:**

a. 375,86 + 29,08 b. 256 – 127,5 c. 2,45 x 3,7 d. 22,072 : 8,9

**Bài 3:**

a. Tính giá trị biểu thức b. Tìm Y

8,64 : (1,46 + 0,34) + 6,32 0,8 x Y = 1,2 x 10

**Bài 4: Lớp 5A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm 35% tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh khá là 18 em, còn lại là học sinh trung bình.**

1. **Tính số học sinh giỏi của lớp 5A?**
2. **Tính tỉ số phần trăm học sinh khá so với học sinh trung bình?**
3. **Tính tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với học sinh trung bình?**

Thứ năm ngày 20 tháng 02 năm 2020

Toán

**ÔN TẬP**

**Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:**

Dòng nào được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

a. 3,56 ; 3,65 ; 3,76 ; 3,12 ; 3,67.

b. 77,23; 77,3 ; 77,56 ; 77,9 ; 80,01

c. 10,67 ; 10,76 ; 10,89 ; 10,98 ; 11,1

d. 0,123 ; 0,124 ; 0,234 ; 0,143 ; 0,78

**Bài 2: Tính có đặt tính:**

a. 507,8 + 149,56 b. 1102 – 999,9 c. 253,71 : 56,38 d. 84,7 x 2,52

**Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:**

8,3146 m2=…………dm2 7km2 8ha=……………..ha

2784 dag=………yến…….…dag2 giờ 15 phút=………..phút

**Bài 4: Một thửa rộng hình thang có đáy bé 15m, và bằng nửa đáy lớn. Chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy.**

1. **Tính diện tích thửa ruộng hình thang?**
2. **Cứ 10m2 thu được 400kg thóc. Tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó?**

Thứ sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020

Toán

**ÔN TẬP**

**Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng**

1/ Phân số $\frac{15}{100} $viết dưới dạng số thập phân là:

 A. 1,5 B. 0,15 C. 0,015 D. 0,0015$\frac{8}{10}$

2/ Viết số thập phân 0,557 thành tỉ số phần trăm là:

 A.0,557% B. 5,57% C. 55,7% D. 557%

3/ Kết quả của phép chia 59,78 : 0,1 là:

1. 0,5978 B. 5,978 C. 59,78 D. 597,8

**Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:**

a/ 23 m2  7dm2 =………………...m2 b/ 3,7 m2 =…………………… dm2

c/ 2,25 m =………………cm d/ 2 tấn 18 yến = …………… kg

**Bài 3. Đặt tính rồi tính :**

a) 415,75 + 12,8 b) 256 – 56,7

…………………………………………………………..........……………………………………...........…………………

…………………………………………………………..........……………………………………...........…………………

…………………………………………………………..........……………………………………...........…………………

**c/** 20,5 x 1,05 d/162,62 : 4,7

…………………………………………………………..........……………………………………...........…………………

…………………………………………………………..........……………………………………...........……………………

…………………………………………………………..........……………………………………...........…………………

…………………………………………………………..........……………………………………...........……………………

…………………………………………………………..........……………………………………...........…………………

…………………………………………………………..........……………………………………...........……………………

**Bài 4. Tìm *x* : *x*** x 6,28 = 7,536

…………………………………………………………..........……………………………………...........…………………

…………………………………………………………..........……………………………………...........……………………

…………………………………………………………..........……………………………………...........…………………

…………………………………………………………..........……………………………………...........……………………

**Bài 5.** Một mảnh vườn hình thang có tổng số đo hai đáy là 120m, chiều cao bằng$ \frac{4}{5}$ tổng độ dài hai đáy.

a/ Tính diện tích mảnh vườn.

b/ Người ta sử dụng 60,5 % diện tích mảnh vườn để trồng xoài, phần diện tích còn lại thì trồng nhãn. Hãy tính diện tích trồng nhãn.