**CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP TOÁN PHÂN SỐ LỚP 4**

**A. BỐN PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ**

**Bài 1: Tính**

   

  

**Bài 2: Tính**

   

  

  

**Bài 3: Tính**

   

  

  

**Bài 4: Tính**

=......... =..... =...... =..

**Bài 5: Tính**

   

  

  

**Bài 6: Tính**

  

  

   

   

**Bài 7: Tính**

: a)= b) = c) 15 = d) =.

*Câu 1*: Tính a) + . b)  - . c)  x .. d)  : .

**Bài 8: Tính**  **** c)  

**Bài 9: Tính** a.  b.  c. d. 

**Bài 10: Tính** a, 3 -  b,  -  c,  x  d,  : 9

**Bài 11: Tính**  a,  +  b,  -  c,  x  d,  : 5

**Bài 12:** Rút gọn rồi tính: a,  +  b,  -  c,  x  d,  : 

**Bài 13: Tính**  a,  +  b,  - 3 c,  x  d,  : 

**B. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC**

**C©u 1**:TÝnh giá trị biểu thức:

  +  +  = ;  +  -  ;  +  x 

 +  +  =  +  -  =  -  x  = **;**  +  :  =

 ;   x  -  = ;  +  -  =

**Bài 2:** TÝnh giá trị biểu thức:

**a)  b)  c) 2 : **

**C©u 3**:TÝnh giá trị biểu thức:

 +  +  = ;  -  x  =  +  -  ;  :  :  ;  ; ** **

**Bài 4: Tính giá trị của biểu thức:**

 

 

 

 

3-  

**Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện**

  x  +  x  

**Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện**

 

C©u 7: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:

A.  x  +  x  ; b. 3 +  +  + 2 +  + 3 + 2

 x  +  x  ;  x  -  x  ;

a) x + x b) : - :

**Bài 8.** Tính bằng cách thuận tiện:

a) b) c) a) x + x =



**C. TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT**

**Bài 1: a) Tìm **

**   **

**Bài 2: a) Tìm **

**  **

**Bài 3: Tìm x**

    ****

**Bài 4: Tìm x**

a.X +  =  b. X -  =  c,  - X =  d. X :  = 

**Bµi** T×m x:

a.( x + ) x = 6 b. x : + = c. : 3 + x =

**Bài 6.** Tìm x :

a) x +  =  + ( +) b)  +  = 

C)  + x =  d)  - x = 

***Bài 7 Tìm ***

 +  =  x   -  =  :   +  x  =   :  -  = 

**Bài 8: Tìm x:**

a. b.  c.  d. 

**D. GIẢI TOÁN LỜI VĂN VỀ PHÂN SỐ**

**Bµi 1:** Mét cöa hµng b¸n g¹o. Buæi s¸ng b¸n ®­îc  sè g¹o, buæi chiÒu b¸n ®­îc sè g¹o. Hái c¶ ngµy cöa hµng ®ã b¸n ®­îc bao nhiªu phÇn sè g¹o?

**Bµi 2:** Líp 4Bcã  sè HS lµ n÷. Hái líp 4B cã sè HS nam b»ng bao nhiªu phÇn tæng sè HS c¶ líp

**Bµi 3:** Mét ngµy thêi gian häc vµ ngñ cña b¹n Hoa lµ  ngµy, trong ®ã thêi gian häc cña häc lµ  ngµy. Hái thêi gian ngñ cña b¹n Hoa lµ bao nhiªu phÇn cña ngµy?

**Bµi 4:** Líp 4B cã  sè HS tham gia häc b¬i vµ  sè HS tham gia häc h¸t. Hái sè HS tham gia häc b¬i vµ häc h¸t b»ng bao nhiªu phÇn tæng sè HS c¶ líp?

Bài 5: Một xe ô tô giờ đầu chạy được  quãng đường, giờ thứ hai chạy được  quãng đường . Hỏi sau hai giờ ô tô đó đi được bao nhiêu phần quãng đường?

Bài 6: Trong công viên có  diện tích đã trồng cây xanh và hoa, trong đó có  diện tích của công viên là trồng cây xanh. Hỏi diện tích trồng hoa là bao nhiêu phần diện tích công viên ?

Bài 7: Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có  số đội viên sinh hoạt văn nghệ và  số đội viên tham gia đá bóng. Phần số chỉ số đội viên của chi đội tham gia hai hoạt động trên là ?

**Bµi 8.** TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh vu«ng cã c¹nh  cm.

**Bµi 5.** TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dài m vµ chiÒu réng m.

Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 30 m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diên tích mảnh vườn đó.

**Caâu 9:** Moät hình chöõ nhaät coù chieàu roäng laø m, chieàu daøi hôn chieàu roäng laø 1m. Tính nöûa chu vi hình chöõ nhaät.

**Caâu 10:** Moät trang traïi nuoâi gaø, baùn  soá gaø trong hai ngaøy. Ngaøy ñaàu baùn ñöôïc  soá gaø cuûa traïi. Hoûi ngaøy thöù hai baùn ñöôïc maáy phaàn cuûa toång soá gaø maø traïi coù?

**Caâu 11:** Tính dieän tích hình chöõ nhaät, bieát chieàu daøi laø m vaø chieàu roäng laø m.

**Caâu 12:** Quaõng ñöôøng töø nhaø ñeán traïm xe buyùt daøi 75 m. Baïn An ñaõ ñi ñöôïc quaõng ñöôøng. Hoûi An phaûi ñi bao nhieâu meùt nöõamôùi ñeán traïm xe buyùt?

**Caâu 13:** Moät lôùp hoïc coù 36 hoïc sinh trong ñoù  soá hoïc sinh ñöôïc xeáp loaïi khaù. Tính soá hoïc sinh ñöôïc xeáp loaïi khaù.

**Caâu 14:** Moät lôùp hoïc coù 30 hoïc sinh chia laøm 3 toå. Hoûi hai toå chieám maáy phaàn hoïc sinh cuûa lôùp?