|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT**Họ và tên: .........................................Lớp:............   | **NỘI DUNG ÔN TẬP HÈ MÔN TIẾNG VIỆT*****NĂM HỌC 2022 – 2023*****TUẦN 7** |

**ÔN TẬP VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO**

**I. Hệ thông hóa kiến thức trọng tâm**

**-** Trong bảng đơn vị đo độ dài hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau : đơn vị lớn

 gấp 10 lần đơn vị bé ; đơn vị bé bằng đơn vị lớn.

- Trong bảng đơn vị đo khối lượng hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau : đơn vị lớn

gấp 10 lần đơn vị bé ; đơn vị bé bằng đơn vị lớn.

- Trong bảng đơn vị đo diện tích hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau : đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé ; đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.

- Trong bảng đơn vị đo thể tích hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau : đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé ; đơn vị bé bằng $\frac{1}{1000}$ đơn vị lớn hơn tiếp liền.

**II. Bài Tập**

**Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:**

1km = ..............hm           1mm = ............cm

1hm =...............dm          1dm = ..............m

1km = ...............m           1mm = .............m

204m = .............dm          36dm =..............m

148dm =............cm          70hm =.............dm

4000mm = .........m           742km = ............hm

1800cm =............m          950cm =.............dm

**Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:**

5km 27m = ...............m               8m14cm =............cm

246dm = ..........m.......dm            3127cm =...... m ......cm

7304 m =......km .......m             36 hm = ...... m

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

47 tấn = ............ kg                  tấn = .............kg

1 hg = ............ tấn                 7kg 5g = .............g

5hg 68g = ............g             2070kg = ......tấn.....kg

5500g = ..............kg              640 tạ = ............kg

 tạ = ........... kg                1kg =.............. tấn

3kg25g = .............g               9 tạ 3kg = .......kg

8760kg =......tạ......kg              7080g = .......kg......g

**Bài 4. Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:**

14dam2 =................. m2             1700m2 =.............. dam2

16dam210m2 =............. m2           37dam2 9m2 = .........m2

1m2 =.................dam2               8dam2 =................hm2

26m2 =...............dam2               42dam2 =...............hm2

15m2 =.................cm2               7dam2 =...............dm2

**Bài 5**: **Viết số thích hợp vào chỗ chấm:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Bài 6**: **Điền dấu < , > , = thích hợp vào ô trống**

|  |  |
| --- | --- |
| 300 cm3 🞏 3 dm3 | 0,001 dm3 🞏 1 m3 |
| 0,5 dm3 🞏 500 m3 | 2005 cm3 🞏 2 dm3 |
| 4 dm332 cm3 🞏 4,32 dm3 | 4538 lít 🞏 4,538 m3 |
| 8 m3 🞏 8000 dm3 | 0,5 m3 🞏 500 dm3 |
|  |  |