|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên: ………………………………Lớp: 4……… | **HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN****Tuần 30 – Khối 4** |

**Thứ hai**

**Bài 1**: Tính giá trị của biểu thức:

 a)  +  :  b) ×  + 

**Bài 2**: Không quy đồng mẫu số, so sánh hai phân số:

1. $\frac{1974}{1975}$ và $\frac{1998}{1999}$ b) $\frac{1999}{2005}$ và $\frac{1993}{1999}$

**Bài 3**: Một cửa hàng có 2 tấn gạo nếp và tẻ, trong đó số gạo nếp bằng  số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki - lô - gam gạo tẻ?

**Thứ ba**

**Bài 1:** Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, một vườn hoa hình thoi có độ dài các đường chéo lần lượt là 6mm và 9mm. Hỏi diện tích thật của vườn hoa đó là bao nhiêu mét vuông?

**Bài 2:** Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

 Trên bản đồ tỉ lệ 1: 200, chiều dài một mảnh đất hình chữ nhật đo được 10cm. Chiều dài thật của mảnh đất đó là:

 a) 2000m b) 2000dm

 c) 2000cm d) 20m

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỉ lệ bản đồ | 1: 800 | 1: 1000 | 1: 10 000 | 1: 2000 |
| Độ dài thu nhỏ | 5 dm | ............ cm | ............ cm | 25 mm |
| Độ dài thật | ............ dm | 7000cm | 400m | ............ m |

**Thứ tư**

**Bài 1**: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 180m. Đường chéo thứ nhất hơn đường chéo thứ hai là 24m. Tính diện tích hình thoi đó.

**Bài 2:** Quãng đường Hà Nội - Lạng Sơn dài 169km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000, quãng đường đó dài bao nhiêu mi - li- mét?

**Bài 3:** Trên một tấm bản đồ, khoảng cách giữa hai điểm A và B là 5cm. Khoảng cách đó trên thực tế là 25m. Hỏi bản đồ này được vẽ theo tỉ lệ nào?

**Bài 4:** Rút gọn phân số:

 a) $\frac{225}{900}$ b) $\frac{125125}{250250}$

**Thứ năm**

**Bài 1**: Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng  chiều dài. Tính chu vi và diện tích sân bóng đó trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000.

**Bài 2**: Đàn gà có 135 con. Biết rằng $\frac{1}{4}$ số gà tổng bằng $\frac{1}{5}$ số gà mái. Tìm số gà mỗi loại.

**Bài 3**: Một người bán được số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 21 kg. Biết rằng $\frac{1}{5}$ số gạo tẻ đã bán bằng $\frac{1}{2}$ số gạo nếp đã bán. Tính số ki – lô – gam gạo mỗi loại mà người đó đã bán được.