**BẢNG MÔ TẢ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ đề | Nội dung | Câu /bài | Mô tả |
| PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN | Mở rộng phân số, phân số bằng nhau | Câu 1;2 | -NB: Cách nhận biết phân số; phân số tối giản |
| So sánh phân số, hỗn số dương | Câu 3 | -NB: Biết cách so sánh hai phân số; biết viết một phân số dưới dạng hỗn số |
| Phép cộng ,phép trừ phân số. Phép nhân , phép chia phân số. | Câu 5;6Bài 1 aBài 2a,bBài 5b | -NB: Số nghịch đảo-TH: Tính phép nhân, chia, cộng, trừ hai phân số-VD: Tìm x bằng cách thực hiện phép tính về phân số -VDC: Tính tổng phân số có quy luật |
| Hai bài toán về phân số | Bài 3a,b | - TH tìm một số khi biết giá trị phân số của nó.-VD: Biết vận dụng bài toán về phân số vào bài toán thực tế để tính toán. |
| Số thập phân ,tính toán với số thập phân | Câu 9,10.Bài 1b | -NB: Biết thực hiện phép nhân số thập phân-TH: Biết cách cộng, trừ, nhân, chia số thập phân |
| Một số bài toán về tỉ số, tỷ số phần trăm | Câu 4,7;8 | -NB: Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm của nó; tìm tỉ số phần trăm của một số-VD: Biết vận dụng bài toán về phân số vào bài toán thực tế để tính toán. |
| HÌNH HỌC PHẲNG | Điểm và đường thảng | Câu 11 | -NB: Điểm nằm cùng phía, khấc phía, điểm thuộc hay không thuộc đường thẳng. |
| Đoạn thẳng ,độ dài đoạn thẳng.Trung điểm của đoạn thảng | Câu 12 Bài 4a,b,cBài 5a | -NB: Đếm số đoạn thẳng -TH: Chỉ ra điểm thuộc đoạn thẳng -TH: Chỉ ra trung điểm của đoạn thẳng-TH: Chỉ ra điểm không thuộc đoạn thẳng-VDC Tính số đoạn thẳng. |