**ÔN TẬP TOÁN 5**

HỌ VÀ TÊN………………………………………………

Câu 1:  (1 điểm) MỨC 1

a) Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55, 720           B. 55, 072             C. 55,027              D. 55,702

b) Hỗn số 2viết dưới dạng  phân số là:

        A.                      B.                              C.                        D. 

Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm) MỨC 1

a) Chữ số 6 trong số 25,246 chỉ:

A. 6 đơn vị                 B. 6 phần mười C. 6 phần trăm           D. 6 phần nghìn

b) Phép trừ 712,54 - 112,54 có kết quả đúng là:

A. 70,54             B. 700,54             C. 600               D. 700,54

Câu 3:  (1 điểm) MỨC 2

a) 2 giờ 15 phút = ........phút?

A. 120 phút             B. 135 phút         C. 215 phút          D. 205 phút

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,17               B. 55, 017              C. 55, 000017 D. 55,0017

Câu 4: (1 điểm) MỨC 2

a) **Kết quả của phép chia 12,5 : 100 = ……?**

**A.0,125  B. 0,0125C.0,1205  D. 25**

b) Giá trị của biểu thức: 8,98 + 1,02 x 12 là:

A. 22,22             B. 12, 24               C. 10,00                 D.21,22

Câu 5: (1 điểm) MỨC 3

Bơi lội

35%

Bóng đá

40%

Bóng rổ

Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm của kết quả điều tra về ý thích

chơi thể thao của 600 học sinh.

Môn bóng rổ có số học sinh tham gia chiếm ……………....%?

Môn bóng đá có …………....................... học sinh tham gia.

Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) MỨC 3

a) 9,24dm3 = …….cm3                      b)   m3= …….dm3

 c) 21,4ha = …….  km2       d)  phút   = ………phút

Câu 7: (1 điểm) MỨC 3

a)Tìm x:

X x 100 = 1,643 + 7,357

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

53,68 x 15,6 - 53,68 x 5,6

Câu 8: (1 điểm) MỨC 4

Một mảnh vườn hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng  đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích mảnh vườn hình thang bằng mét vuông, bằng héc - ta?

**ÔN TẬP TOÁN 5**

HỌ VÀ TÊN………………………………………………

**Câu 1:** (1điểm)

a) Chữ số 6 trong số 42,364 thuộc hàng nào?

A.Hàng chục B.Hàng phần mười C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn

b) Hỗn số 3 được viết thành số thập là:

A.3,28 B.32,8 C.328 D.3,028

**Câu 2:** (1điểm)

a) 507,009 đọc là: ............................................................................................................

b) Bốn đơn vị, một phần nghìn được viết là:

A.0,1000 B.4,10 0 C.4,010 D.4,001

**Câu 3:** (1điểm) 854 dm2 = ..............m2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

1. 0,854 B. 85,4 C.0,0851 D. 8,54

**Câu 4:** (1điểm) Đặt tính rồi tính:

1. 59,37 + 24,16 b) 69,42 – 15,34 c) 57,75 x 2,5 d) 45,15 : 8,6

**Câu 5:** (1điểm) Lớp 5A có 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp 5A.

1. 20% B. 30% C. 40% D.50%

**Câu 6:** (1điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

1. 5060 m = .....km ......m b) 87 cm2 5 mm2 = ..................cm2

**Câu 7:** Tìm x, biết: 8,13 - x = 5,376 : 4,2 . X sẽ là:

1. 68,5 B. 6,85 C. 685 D. 685

**Câu 8:** Trong can có 1 lít dầu. Lần thứ nhất lấy ra  lít, lần thứ hai lấy ra lít.

Tìm phân số chỉ số dầu còn lại.

**Câu 9:** Hai mảnh đất có diện tích bằng nhau. Mảnh thứ nhất là hình vuông có chu vi là 240 m. Mảnh thứ hai là hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 90m. Tính chiều cao của mảnh đất hình tam giác.

**ÔN TẬP TOÁN 5**

HỌ VÀ TÊN………………………………………………

**Câu 1: (1 điểm)**

1. Số 0,3 viết thành tỉ số phần trăm là:

A. 3% B. 30% C. 0,03% D.300%

b) Trong bãi xe có 10 xe máy và 40 xe đạp. Tỉ số phần trăm của số xe máy và số xe đạp trong bãi xe là:

A. 40% B. 30% C.25% D.10%

**Câu 2: (1 điểm)**

1. Hỗn số 4 viết thành số thập phân là:
2. 4,05 B. 45 C. 5,4 D. 4,5
3. Kết quả của 27,5% + 38% là:
4. 6,55% B. 65,5% C.655% D. 65,5

**Câu 3: m3 =.............dm3**

1. A. 75000 B.7,50 C. 750 D.7500
2. Một mảnh đất hình vuông có cạnh là 400m, diện tích tích mảnh đất đó bằng bao nhiêu hec -ta?
3. 15 ha B. 160 ha C.1600 ha D. 16ha

**Câu 4:** Biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần trăm

Các phương tiện được sử dụng để đến trường học

Xe đñap 25%

của 60 học sinh trong hai lớp bán trú. Dựa vào biểu đồ,

Đi bộ 50%

viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

1. Số học sinh đi bộ là.....................................................
2. Số học sinh đi xe đạp là...................................................
3. Số học sinh được bố mẹ chở bằng xe máy là........................

Xe maùy 20%

1. Số học sinh được đưa đến trường bằng ô tô là......................

oâ tô 5%

**Câu 5:** Chọn câu trả lời đúng:

1. Tìm số tự nhiên x sao cho 2,9 < x < 3,5
2. x = 0 B. x = 1 C. x = 2 D. x = 3
3. X trong bài toán 210 : x = 14,92 – 6,52 có giá trị là:
4. 25 B. 26 B. 27 C. 28

**Câu 6:** Đúng ghi Đ, sai ghi S:

1. 13kg 85g < 13kg 805g 6,5km2 = 650ha
2. 11,02km = 11020m d)1dm3 >1600cm3

**Câu 7:** Chọn câu trả lời đúng:

**a)**164,7 x 0,91 – 64,7 x 0,91= ......?

A. 91 B. 9,1 C. 910 D.9100

b) 2,5 x 12,5 x 0,4 =......?

A. 125 B.1,25 C.12,5 D. 1250

1. **TỰ LUẬN :…………/ 3 Điểm**

**Câu 8:**

Tổng của hai số là 694. Lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 4 và số dư 64.Tìm hai số đó. .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Câu 9:** Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là: dài 5m, rộng 4m, chiều cao 1,8m. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của bể nước.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ÔN TẬP TOÁN 5**

**Câu 1:** Thực hiện yêu cầu sau, viết vào chỗ chấm:

a)Số thập phân 12,403 đọc là:...........................................................................................................

b)Số thập phân bảy đơn vị, ba phấn trăm, năm phần nghìn viết là:………………………………

**Câu 2:**

a)Chữ số 2 trong số 105,024 có giá trị là:

A.Hàng đơn vị B. Hàng chục C. Hàng phần trăm D.Hàng phần nghìn

b)8m9dm3= ............m3

A.8,09 B.8,009 C.8,9 D. 890

**Câu 3**: a) Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 15 phút đến 8 giờ 20 là:

A.35 phút B. 45 phút C. 25 phút D.55 pút

b) 0,8% ứng với phân số thập phân nào?

A. B. C. D.

**Câu 4**: Có 10 viên bi, trong đó có 3 viên bi xanh, 2 viên bi đỏ, 4 viên bi nâu, 1 viên bi vàng. Như vậy  số viên bi có màu:

1. Nâu B. Trắng C. Xanh D. Đỏ

Câu 5: Một lớp học có 36 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 75% số học sinh cả lớp. Hỏi số học sinh nữ của lớp học đó là bao nhiêu? Hãy ghi cách tính và kết quả vào chỗ chấm………………………………................................................................................................

**Câu 6:** Cùng một quãng đường các ô tô có màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu trắng lần lượt chạy hết: 1 giờ 12 phút; 1,12 giờ; 1giờ; 75 phút. Ô tô chạy nhanh nhất là:

Hãy kết quả vào chỗ chấm………………………………………………………………………

b) Tìm X: 252,192 : X = 24, vậy X là :………………………………………………………….

**Câu 7:** Một cửa hàng bán gạo, buổi sáng bán 1/5 số gạo, buổi chiều bán 2/3 số gạo thì còn lại 84 kg gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo?

**Câu 8:** Cho hình chữ nhật ABCD ( xem hình vẽ), biết AN = BN. Tính diện tích hình thang NBCD. Biết DC = 41cm và diện tích AND là 189,625cm2

B

D

C

A

N