**ÔN TẬP TUẦN 7**

**A. MÔN TOÁN**

**I. Trắc nghiệm**

**Câu 1:**  Cho 4 chữ số 1; 2; 3; 4. Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

A.10 B. 12 C. 18 D. 24

**Câu 2**: Tìm x biết: 

A. 25 B. 9 C. 29 D. 30

**Câu 3:** Tìm x biết: 100 ( x + 4,9) = 542,6 Vậy x =.................

**Câu 4:** Kết quả của dãy tính  +  +  +  +  +  bằng:

A.  B.  C.  D.

**Câu 5:**  Tích của hai số là 46,8. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần và gấp thừa số thứ hai lên 3 lần thì tích của hai số mới là:

A. 6 B. 93,6 C. 140,4 D.280,8

**Câu 6:** Trong các phép chia dưới đây, phép chia nào có thương lớn nhất?

A. 4,26 : 40 B. 42,6 : 0,4 C. 426 : 0,4 D. 426 : 0,04

**Câu 7:** Tìm 2 số biết tổng của hai số chia cho 12 thì được 5 và dư 5. Hiệu 2 số chia cho 6 thì được 2 và dư 3. Số lớn và số bé sẽ là:

A. 40 và 25 B. 40 và 15 C. 25 và 45 D. 50 và 40

**Câu 8**: Có tất cả 18 quả táo, cam và xoài. Số quả cam bằng số quả táo. Số quả xoài gấp 3 lần số quả cam. Số quả táo là:

A. 12 B. 3 C. 6 D. 9

**Câu 9**: Tìm hai số chẵn liên tiếp x và y sao cho: x < 12,5 < y

x = ................................. ; y = ...............................

**Câu 10**: Một bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 120 người ăn trong trong 12 ngày. Nếu chỉ có 80 người thực ăn và mức ăn của mỗi người là như nhau thì chỗ gạo dự trữ đó đủ dùng trong bao nhiêu ngày?

A. 18 B. 36 C. 8 D. 16

**Câu 11:** Kết quả của biểu thức: 1 là:

A.  B. 1 C. 3 D.

**Câu 12:** Biết: 18,987 = 18 + ........ + 0,08 + 0,007. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:......................

**Câu 13:** Có ........................... số tự nhiên nhỏ hơn 2013

**Câu 14**: Năm số thập phân lớn hơn 2,3 và bé hơn 2,4 là:....................................................

**Câu 15**: Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:.............................

**Câu 16**: Tính giá trị của biểu thức sau:

a. 2,012 x 46 + 5,4 x 20,12 = .....................

b. 1,204 x 144 – 4,4 x 12,04 = .....................

**Câu 17:** Hiện nay mẹ hơn con24 tuổivà tuổi con bằng tuổi mẹ. Cách đây 3 năm tuổi của con là: ............. tuổi

**Câu 18**: Ba số chẵn liên tiếp có tổng bằng 108 là:...............................

**Câu 19**: Chữ số tận cùng của kết quả dãy tính 1981 + 1982 + 1983 +...+ 1989 là chữ số .............

**Câu 20:** Phân số bằng phân số  và có hiệu giữa mẫu số và tử số là 15 là phân số:..............

**II. Tự luận**

**Câu 1**: Tìm 1 số biết rằng nếu đem số đó chia cho 12 thì được thương là 119 và số dư là số dư lớn nhất có thể?

**Câu 2:** Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi đám đất hình vuông cạnh 80 m. Tính diện tích mảnh vườn. Biết rằng nếu giảm chiều dài của mảnh vườn đi 30 m và tăng chiều rộng thêm 10 m thì mảnh vườn trở thành hình vuông.

**Câu 3**: Tìm hai số thập phân, biết tổng của chúng bằng 4 và thương của chúng cũng bằng 4.

**Câu 4 :** Mai mua 10 quyển vở, Lan mua 12 quyển vở. Đào mua số vở bằng trung bình cộng của hai bạn trên. Cúc mua hơn trung bình cộng của cả 4 bạn là 3 quyển. Hỏi Cúc mua bao nhiêu quyển vở ?

**Câu 5:** Cho 4 số: 12; 15; a; và 18. Tìm số a, biết số a bằng trung bình cộng của bốn số.

**Câu 6**: Người ta cưa một khúc gỗ dài 56 dm thành từng đoạn nhỏ bằng nhau dài 7dm.Mỗi lần cưa một đoạn mất 5 phút .Hỏi người đó cưa xong khúc gỗ hết bao nhiêu thời gian?

**Câu 7**: Một vườn cây hình chữ nhật có diện tích 789,25 m2, chiều dài 38,5m. Người ta muốn rào xung quanh vườn và làm cửa vườn. Hỏi hàng rào xung quanh vườn dài bao nhiêu mét, biết cửa vườn rộng 3,2m?

**Câu 8**. Ba tấm vải dài 105m. Nếu cắt đi tấm vải thứ nhất, tấm vải thứ hai và tấm vải thứ ba thì phần còn lại của ba tấm vải bằng nhau. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?

**Bài làm**

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

**B. TIẾNG VIỆT**

**Bài 1. Điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau:**1. Nam……..nữ tú  
2. Trai tài gái………….   
3. Cầu được ước ……..  
4. Ước của ……….mùa   
5. Đứng núi này………núi nọ.   
6. Non xanh nước ………   
7. Kề vai ……….cánh.   
8. Muôn người như……….   
9. Đồng cam……..khổ   
10. Bốn biển một…………  
**Bài 2. Xếp các từ sau thành các cặp từ đồng nghĩa:** *Dũng cảm, phi cơ, coi sóc, buổi sớm, phồn thịnh, giang sơn, gián đoạn, nơi, mĩ lệ, nhát gan, can đảm, hèn nhát, chăm nom, tươi đẹp, thịnh vượng, bình minh, chốn, đứt quãng, sơn hà, tàu bay.*

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................**Bài 3. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu của đoạn văn sau:**

Cáo mời Sếu đến ăn bữa trưa và bày canh ra. Với cái mỏ dài của mình, Sếu chẳng ăn được chút gì. Cáo một mình chén sạch. Hôm sau, Sếu mời Cáo đến chơi và dọn bữa ăn trong một cái bình cổ dài. Cáo không sao thò mõm vào bình để ăn. Sếu vươn cái cổ dài thò mỏ vào bình và một mình ăn no.

**Bài 4. Đặt câu chứa từ “hay” được sử dụng với các nghĩa :**

- giỏi : →

- biết : →

- hoặc : →

- thường xuyên : →

**Bài 5**: **Hãy thay quan hệ từ trong từng câu sau bằng quan hệ từ khác để có câu đúng và xác định CN - VN trong mỗi câu:**

a. Cây bị đổ nên gió thổi mạnh.

b. Trời mưa và đường trơn.

c. Bố mẹ sẽ thưởng cho em một hộp màu vẽ vì em học giỏi.

d. Tuy nhà xa nhưng bạn Nam thường đi học muộn.

e. Tôi khuyên Sơn vì nó không nghe.

g. Mình cầm lái và cậu cầm lái.

**Bài 6. Dùng cặp quan hệ từ thích hợp để gộp 2 câu thành 1 câu :**

a, Tên Dậu là thân nhân của hắn. Chúng em bắt nó nộp thuế thay.

b, Bạn An học toán giỏi . Bạn ấy học Tiếng Việt cũng cừ.

c, Chúng em còn nhỏ tuổi. Chúng em quyết làm những công việc có ích lợi cho môi trường.

**Bài 7. Tìm 10 thành ngữ, tục ngữ nói về tình cảm anh em trong gia đình.**

**Bài 8. Viết tiếp vế câu thích hợp về quan hệ ý nghĩa để tạo thành câu ghép:**

a. Chúng tôi rất mến bạn An vì

b. Bởi tôi ăn uống điều độ nên

c. Nhờ tập thể động viên và giúp đỡ

d. Bạn Xuân thích xem phim hoạt hình vì……………..…………………………………

e. Tại lớp trưởng vắng mặt nên ............................................................................................

f. Vì bão to nên ....................................................................................................................

g. Tớ không biết việc này vì ...............................................................................................

h. Do nó học giỏi văn nên .................................................................................................

**Bài 9. Gạch 1 gạch dưới ĐT, gạch 2 gạch dưới TT trong đoạn thơ sau :**

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi

Sương hồng lam ôm ấp mái nhà gianh

Trên con đường viền trắng mép đồi xanh

Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc

Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon

Vài cụ già chống gậy bước lom khom

Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.

**Bài 10. Đọc đoạn văn sau:**

Việt Nam đất nước ta ơi

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

Cánh cò bay lả rập rờn

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.

**Viết một đoạn văn ngắn ( 7, 8 câu ) nói lên cảm nhận của em về những hình ảnh đẹp mà đoạn thơ trên gợi ra cho em.**

**Chúc các con ôn tập tốt!!!**