Hä vµ tªn: ............................................ **PHIẾU TOÁN SỐ 1**

**(Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020)**

**Phần I:** **Trắc nghiệm : Hãy chọn và ghi lại kết quả đúng.**

**Bài 1*.***

 Số nào trong các số dưới đây có chữ số 8 biểu thị cho 80000.

 A. 42815 B. 128314 C. 85323 D. 812049

**Bài 2:**

 Trong các số sau số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

 A.48405 B. 46254 C. 90450 D. 17309

**Bài 3:**Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 42dm2 60cm2 = ...............cm2

 A. 4206 B. 42060 C. 4260cm2 D. 4260

**Bài 4:**  Trong hình vẽ bên có:

1. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt A D
2. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn,
3. 4 góc vuông. 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt
4. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn,

 B C

 **Phần II:** Tự luận

**Bài 5**: Đặt tính rồi tính:

 22791 + 39045 2345 x 58

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

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

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

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

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

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

**Bài 6:** Tìm x

 x x 27 - 178 = 15050

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

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

**Bài 7:**Số?

a, 6 thế kỉ và 9 năm = ............năm b, 890024 cm2  = ..........m2 .........cm2

**Bài 8:** Một hình chữ nhật có nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn chiều rộng 12 cm.

Tính diện tích hình chữ nhật đó.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Bài 9:**  Một đội xe có 5 xe to, mỗi xe chở 27 tạ gạo và có 4 xe nhỏ, mỗi xe chở 18 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu tạ gạo?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Bài 10:** Tổng số tuổi của hai bà cháu cách đây 5 năm là 70 tuổi, cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi người hiện nay?

¬

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hä vµ tªn: ............................................ **PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 1**

**(Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020)**

***Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới:***

|  |
| --- |
| **CHIẾC XE ĐẠP BẰNG ĐẤT SÉT.** Đó là vào hai tháng trước Giáng sinh khi Rose chín tuổi nói với cha cô bé rằng cô muốn có một chiếc xe đạp mới. Giáng sinh thật sự hấp dẫn, cô bé ao ước có một một chiếc xe đạp nhưng ao ước ấy đã không thực hiện được, vì cha cô đã mua búp bê làm quà. Sau đó, vào ngày hai mươi ba tháng mười hai, cô bé nói rằng cô "thật muốn một xe đạp hơn mọi thứ khác". Đó là điều ước quá muộn, với tất cả những gì chuẩn bị Giáng sinh vào buổi tối và đang chuẩn bị những giây phút cuối để nhận quà, chiếc xe đạp cho cô bé là điều thật khó với cha cô. Vì thế, đêm trước lễ Giáng sinh khoảng 9 giờ, Rose và em trai 6 tuổi của cô bé đang nép mình ấm áp trong nệm thì cùng lúc ấy cha cô đang cặm cụi làm một chiếc xe đạp vì ông nghĩ, cha mẹ ai lại thất hứa với con mình! “Con sẽ làm gì với một chiếc xe đạp bằng đất sét và rằng con có thể đổi mô hình xe đạp bằng đất sét thành một chiếc xe đạp thật?”, cha cô bé tự hỏi và cha cô đã trải qua gần bốn giờ cẩn thận lấy đất sét tạo thành một chiếc xe đạp cỡ nhỏ. Trong buổi sáng Giáng sinh, cha Rose chú ý nhìn Rose mở nhỏ thùng quà hình trái tim với màu đỏ đẹp và chiếc xe đạp đất sét màu trắng cùng với lời ghi chép. Cô bé mở tấm thiệp và đọc. Rồi cô bé khóc. “Con có thể không bao giờ kiếm được một chiếc xe đạp nào đẹp bằng chiếc xe mà cha đã tặng cho con. Đúng hơn là cha đã gắng sức để cho con vui vào ngày lễ tuyệt diệu này, con nào biết đâu cha đã không còn nhiều tiền để sắm sửa cho con! Con xin lỗi vì đã vòi vĩnh cha…” Cô bé đã có niềm hạnh phúc với món quà thật ý nghĩa mà không ai có tiền đều có thể mua được chiếc xe đạp bằng đất sét đặc biệt như món quà cha cô đã tặng! *Quốc Dũng dịch* |

 *\* Dựa theo nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng và làm bài tập sau:*

1. **Rose mong muốn nhận được món quà gì?**
2. Búp bê B. Chiếc xe đạp C. Chiếc cặp sách.
3. **Mong muốn của Rose được thể hiện rõ nhất qua cụm từ nào?**

 A. Rose nói với cha cô bé rằng cô muốn một chiếc xe đạp mới

1. Cô bé ao ước có một chiếc xe đạp
2. “Thật muốn một chiếc xe đạp hơn mọi thứ khác”.
3. **Khi biết được mong muốn của Rose, cha cô bé đã làm gì?**

 A. Cặm cụi làm cho cô bé một chiếc xe đạp bằng đất sét

1. Chạy ra cửa hàng mua cho cô một chiếc xe đạp thật đẹp
2. Mắng cô và cho rằng cô thật là vòi vĩnh.
3. **Vì sao bố của Rose lại làm như vậy?**

 A.Vì gia đình ông không có đủ tiền để mua sắm đồ cho Rose

1. Vì ông không muốn thất hứa với Rose.
2. Vì cả hai đáp án trên.
3. **Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?**

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 *6. Dấu ngoặc kép trong câu* **Sau đó, vào ngày hai mươi ba tháng mười hai, cô bé nói rằng cô "thật muốn một xe đạp hơn mọi thứ khác".** *có tác dụng gì?*

 A. Đánh dấu phần chú thích trong câu.

 B. Dẫn lời nói của nhân vật.

 C. Cả hai tác dụng trên.

 *7. Bộ phận vị ngữ trong câu* **Trong buổi sáng Giáng sinh, cha Rose chú ý nhìn Rose mở nhỏ thùng quà hình trái tim.** *là:*

 A. nhìn Rose mở nhỏ thùng quà hình trái tim.

 B. chú ý nhìn Rose mở nhỏ thùng quà hình trái tim.

 C. mở nhỏ thùng quà hình trái tim.

 **8. Xác định từ loại của các từ gạch chân sau:**

 Vì thế, đêm trước lễ Giáng sinh khoảng 9 giờ, Rose và em trai 6 tuổi của cô bé đang

nép mình ấm áp trong nệm thì cùng lúc ấy cha cô đang cặm cụi làm một chiếc xe đạp vì

 ông nghĩ, cha mẹ ai lại thất hứa với con mình!

 **9. Qua câu sau hãy đặt một câu hỏi Rose dành cho cha cô bé và cho biết câu hỏi này dùng vào mục đích gì?**

 *Đó là vào hai tháng trước Giáng sinh khi Rose chín tuổi nói với cha cô bé rằng cô muốn có một chiếc xe đạp mới.*

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hä vµ tªn: ............................................ **PHIẾU TOÁN SỐ 2**

**(Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020)**

**Bài 1:** Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau: (Từ câu 1 đến câu 4)

**Câu 1:** Kết quả của phép nhân 307 x 40 là:

 A. 1228 B. 12280 C.2280 D. 12290

 **Câu 2:** 78 x 11 = … Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. 858 B. 718 C. 758 D. 588

**Câu 3:** Số dư trong phép chia 4325 : 123 là:

 A. 2 B.143 C. 20 D. 35

**Câu 4:** Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 9m2 5dm2 =…. dm2 là:

 A. 95 B. 950 C. 9005 D. 905

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

 a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

 b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

**Bµi 3**. **§Æt tÝnh råi tÝnh:**

 518 x 206 8329 : 38

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

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

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

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

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

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

¬

**Bài 4:** Tìm *x*, *y* biết:

 a) 7875 : *x* = 45 b) *y* : 12 = 352

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

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

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

**Bài 5 :** Tính bằng cách thuận tiện nhất:

 35600 : 25 : 4 359 x 47 – 259 x 47

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

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

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

**Bài 6:** Điền số thích hợp vào chỗ chấm

 4 tấn 75 kg = ………… kg 19dm65cm = …………… cm

**Bài 7:** Một cửa hàng bán vải, tuần lễ đầu bán được 1042 mét vải, tuần lễ sau bán được 946 mét vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải ? (Biết mỗi tuần có 7 ngày và cửa hàng bán vải suốt tuần).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Bài 8:** Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782m2. Nếu gấp chiều rộng lên 2 lần và chiều dài lên 3 lần thì diện tích mảnh đất mới là bao nhiêu?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hä vµ tªn: ............................................ **PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 2**

**(Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020)**

**\* ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP**

**mïa bÇn chÝn.**

 Phía tröôùc laøng toâi ñoâi bôø soâng Baïc moïc kín nhöõng raëng baàn ñan xen vôùi laù döøa vaø caùc loaïi daây leo. Cuõng gioáng nhö nhöõng con ngöôøi cuûa ñaát naøy,vöôït leân ñaïn bom,vöôït leân gioâng baõo, raëng baàn nhö coù moät söùc maïnh voâ taän. Trong ñaát ,chuùng soáng xanh töôi,khoeû khoaén ñeán kyø laï. Ngöôøi cuûa laøng toiâ duø coù ñi thaät xa ,thaät laâu, duø ôû taän ven trôøi goùc beå ,moãi khi nhôù queâ laø trong ñaàu hieån hieän moät raëng baàn soi boùng ven soâng. Ôû ñoù, muøa möa ñeán laø hoa baàn nôû ,caùc maøu traéng vaø tím cuûa hoa baàn tinh khieát laø thöôøng.nhuî hoa baàn ruïng traéng maët soâng vaø khi ñoù doøng soâng nhö thay aùo môùi. Khi ñeâm ñeán luõ ñom ñoùm thaép ñeøn ,raëng baàn nhö môû hoäi hoa ñaêng.

 Muøa gioù chöôùng, ñaát trôøi khoaùng ñaït. Soâng queâ toâi ñaày soùng baïc ñaàu khi con nöôùc soâng ñoå ra bieån. Khi ñoù, bôi xuoàng theo doïc trieàn soâng laø caû moät khoâng gian daâng leân söïc nöùc muøi baàn chín. Luõ treû chuùng toâi thöôøng laáy baàn chín naáu canh chua thay cho me. Caùi höông baàn chín noàng naøn, caùi vò baàn chua ñaäm ñaø ñaõ aên roài thì nhôù laém ,coù theå mang ñi ñeán cuoái ñaát cuøng trôøi.

 Muøa baàn chín cuõng laø muøa döøa nöôùc daày côm. Soâng queâ toâi xen laãn trong raëng baàn laø nhöõng buïi döøa nöôùc. Ruoät döøa nöôùc maøu traéng ñuïc,thôm vaø ngoït laém. Coù böõa nhaø heát gaïo hoaëc ñi caøy xa khoâng kòp mang côm ñeán, aên moät quaày döøa nöôùc laø co ùtheå caàm cöï ñeán tröa.

 Nhöõng naêm lôùn leân ,ñi xa, toâi mang theo trong tim moät traùi baàn chín. Moãi baän toâi veà laøng, cöù ñöùng beân beán ñoø maø nhìn sang xoùm nhoû. Ôû ñoù giôø ba maù toâi ,anh chò toâi vaø nhieàu ngöôøi cuõ ñaõ khoâng coøn ,chæ coøn laïi ñoù caùi xoùm nhoû vaãn trinh nguyeân moät raëng baàn. Toâi nhìn thaät laâu roài öùa nöôùc maét ,bôiû toâi thaáy caùi hoàn queâ trong raëng baàn vôùi bieát bao aân tình nhaân nghóa.

 ( Trích Höông vò queâ nhaø )

 *Ñoïc thaàm baøi “****Muøa baàn chín****” roài khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc yù traû lôøi ñuùng trong caùc caâu hoûi döôùi ñaây :*

1. Laøng queâ cuûa taùc giaû ôû ñaâu ?

 A. Caø Mau B. Soùc Traêng C. Baïc Lieâu D. Myõ Tho

2.Hoa baàn nôû vaøo muøa naøo ?

 A. Muøa nöôùc noåi B. Muøa möa

 C. Muøa gioù chöôùng D. Muøa gioâng baõo

3. Höông vaø vò cuûa quaû baàn chín ñöôïc mieâu taû qua nhöõng töø ngöõ naøo ?

 A. Thôm ngoït B. Söïc nöùc ,ngoït

 C. Ngaøo ngaït ,chua D. Noàng naøn ,chua

4. YÙ nghóa cuûa caâu “ Nhöõng naêm lôùn leân ,ñi xa, toâi mang theo trong tim moät traùi baàn chín”laø

 A. Duø ôû nôi naøo,taùc giaû cuõng luoân mang moät traùi baàn chín trong ngöôøi

 B. Duø ôû nôi naøo ,taùc giaû cuõng nhôù veà queâ höông tình nghóa qua hình aûnh quaû baàn chín.

 C. Duø ôû nôi naøo , taùc giaû cuõng luoân nhôù höông vaø vò cuûa quaû baàn chín

5. Doøng naøo döôùi ñaây goàm caùc töø theå hieän *loøng nhaân haäu*?

 A. Nhaân nghóa, nhaân aùi, nhaân töø.

 B. Nhaân haäu,hieàn haäu,nhaân daân.

 C. Ñoân haäu, trung haäu, nhaân chia.

6. Töø ngöõ in ñaäm trong caâu “ **Khi ñeâm ñeán** luõ ñom ñoùm thaép ñeøn ,raëng baàn nhö môû hoäi hoa ñaêng” traû lôøi cho caâu hoûi naøo ?

 A. Khi naøo ? B. Vì sao ? C. Baèng gì ?

7. Töø “xanh töôi ” laø :

 A. Töø laùy B. Töø gheùp phaân loaïi

 C. Töø ñôn D. Töø gheùp toång hôïp

8. Caâu naøo sau ñaây coù hình aûnh so saùnh ?

 A. Muøa baàn chín cuõng laø muøa döøa nöôùc daày côm.

 B. Nhuî hoa baàn ruïng traéng maët soâng vaø khi ñoù doøng soâng nhö thay aùo môùi.

 C. Daân queâ toâi thì laáy baàn chín naáu canh thay cho me.

9. Caâu “ ruoät döøa nöôùc maøu traéng ñuïc,aên thôm vaø ngoït laém” coù maáy tính töø ?

 A. Moät tính töø : Ñoù laø : ………………………………………………………………………………………………………………………

 B. Hai tính töø : Ñoù laø : ………………………………………………………………………………………………………………………

 C. Ba tính töø : Ñoù laø : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Hä vµ tªn: ............................................ **PHIẾU TOÁN SỐ 3**

**(Thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2020)**

***PHẦN I*** : TRẮC NGHIỆM

**Bài 1**: ***Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:***

*1/- Số gồm* *6 vạn, 5 nghìn và 4 chục được viết là:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.50 640 | B.65 040 | C.5 640 | D. 6 540 |

***2/- C****hữ số 9 trong số 1 986 850* *có giá trị là :*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 900 | B. 9 000 | C. 900 000 | D. 90 000 |

3/–Giá trị của biểu thức : *x* + 5 + y + 5 + *x* + 5 + y + 5 = ? (với *x* + y = 20)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) 600 | b) 400 | c) 60 | d) 40 |

*4/-Có bao nhiêu số x có ba chữ số thoả mãn x < 105*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 5 | B. 4 | C. 3 | D. 2 |

5/-Biết của một bao gạo nặng 20 kg, Ba bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu kg ?



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 10 kg | B. 40 kg | C. 60 kg | D. 120 kg |

6/- Một hình vuông có chu vi 20 m, diện tích hình vuông đo bằng bao nhiêu m2 ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 15 m2 | B. 20 m2 | C. 25 m2 | D. 400 m2 |

**Bài 2** : Đúng ghi Đ ; sai ghi S

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *a/- 5 tấn 15 kg = 5015 kg* |  | c/- *Một nữa thế kỉ và sáu năm = 560 năm* |  |
| *b/- 4 phút 20 giây = 420 giây* |  | *d/- Năm nhuận có 366 ngày* |  |

**A**

**H**

**B**

**C**

**Bài 3** :*Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng*

a) Tam giác ABC ( hình bên ) có đường cao là

|  |  |
| --- | --- |
| A. đường cao AH | B. đường cao AC |
| C. đường cao BC | D. đường cao AB |

b)Tứ giác ABCD ( hình bên ) nối ý đúng cho tên các gócB

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. góc đỉnh A |  |  1. góc vuông |
| B. góc đỉnh B |  |  2. góc vuông |
| C. góc đỉnh C |  |  3. góc tù |
| D. góc đỉnh D |  |  4. góc nhọn |

 |  A D C |

***PHẦN II*** : **TỰ LUẬN**

1- Đặt tính rồi tính :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a.372549 + 459521 | b. 920460 - 510754 | c. 2713 x 205 | d. 1980 : 15 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2- Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện :

|  |  |
| --- | --- |
|  a/- 20 x 190 x 50 =  |  b/- 769 x 85 – 769 x 75 |
|  |  |
|  |  |

Câu 3- Khối lớp Bốn của một trường Tiểu học có 4 lớp Bốn, trong đó có 2 lớp mỗi lớp có 35 học sinh, 2 lớp còn lại mỗi lớp có 33 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

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

Câu 4-Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 101. Tìm 5 số đó ?

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

Hä vµ tªn: ............................................ **PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 3**

 **(Thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2020)**

**I. Đọc thầm văn bản sau:**

|  |
| --- |
| **Trên công trường khai thác than**Chúng tôi ra bờ moong. Ở đây, tôi nhìn được toàn cảnh của công trường trong một vòng cung cực lớn hình phễu. Những đám mây trắng mỏng và nhẹ bay phất phơ ngang sườn núi trước mặt làm cho những cỗ máy khoan khi ẩn khi hiện, trông giống như một con thuyền đã hạ buồm ...Dưới đáy moong, tôi đếm có đến chín cái máy xúc, nhác trông có thể ví chúng như những con vịt bầu khó tính hay động cựa, luôn luôn quay cổ từ bên này sang bên kia.Từ những chiếc máy xúc dưới đáy lên đến những cỗ máy khoan trên cùng là con đường vòng xoáy trôn ốc. Không ngớt xe lên, xe xuống. Những chiếc xe ben-la màu xanh lá mạ trông như con cào cào, chạy rất nhanh, chở đất đá bóc trên tầng đổ ra bãi thải. Những chiếc xe gấu màu đen trũi trông như những con kiến đất, cần cù và chắc chắn chở than từ dưới đáy moong đổ ra máng ga, rồi từ máng ga trút xuống những toa xe lửa chở ra cảng. Hoàn toàn không thấy bóng người. Nhưng tôi biết con người có mặt ở khắp mọi nơi trong cái vòng cung hình phễu này. ***Trần Nhuận Minh*** |

**B.Em h·y** **khoanh trßn ch÷ c¸i tr­íc ý tr¶ lêi ®óng cho tõng c©u hái d­íi ®©y:**

**C©u 1:** **Tác giả đứng ở đâu để quan sát cảnh công trường?**

A. sườn núi. B. cỗ máy khoan. C. bờ moong.

**C©u 2: Tại sao những cỗ máy khoan lại “khi ẩn khi hiện”?**

A. Do chúng như những con vịt bầu khó tính hay động cựa, luôn luôn quay cổ từ bên này sang bên kia.

B. Do những đám mây trắng mỏng và nhẹ bay phất phơ ngang sườn núi trước mặt.

C. Do công trường là một vòng cung cực lớn hình phễu.

**C©u 3: Tác giả so sánh “chiếc máy xúc” với hình ảnh nào sau đây?**

 A. Một con thuyền đã hạ buồm ...

 B. Trông như con cào cào, chạy rất nhanh, chở đất đá bóc trên tầng đổ ra bãi thải.

 C. Những con vịt bầu khó tính hay động cựa, luôn luôn quay cổ từ bên này sang bên kia.

**C©u 4: Trên công trường khai thác than có những loại máy móc, loại xe nào làm việc?**

A. Xe ben-la, xe gấu, xe lửa.

B. Máy khoan, máy xúc, xe ben-la, xe gấu, xe lửa.

C. Máy khoan, máy xúc, xe ben-la, xe gấu, xe cần cẩu, xe tải.

**C©u 5 : Những chiếc xe gấu làm công việc gì ?**

A. Chở than ra cảng.

B. Chở đất đá bóc trên tầng đổ ra bãi thải.

C. Chở than từ dưới đáy moong đổ ra máng ga.

**C©u 6: Từ nào gần nghĩa với cụm từ: “ khi ẩn khi hiện” ?**

A. thấp thoáng. B. mờ mịt. C. long lanh.

**C©u 7: Dòng nào dưới đây chỉ toàn các từ láy.**

A. phất phơ , luôn luôn, cào cào, bãi thải, cần cù, chắc chắn

 B. luôn luôn, cào cào, hoàn toàn, cần cù, chắc chắn, phất phơ

C. phất phơ , luôn luôn, cào cào, phất phơ, chắc chắn

**C©u 8: Nhóm từ nào dưới đây là những từ ghép phân loại ?**

A. xe gấu, xe ben-la, máy xúc , trong xanh ,xe lửa, máy khoan

B. xe gấu, xe ben-la, trong sáng ,máy xúc ,xe lửa, máy khoan

C. trong vắt. xe gấu, xe ben-la, máy xúc ,xe lửa, máy khoan

**C©u 9: Em hãy tìm trong đoạn văn trên những từ ngữ tả màu sắc của những chiếc xe, cỗ máy** ? (ghi những từ ngữ đó vào dòng bên dưới).

 .

**C©u 10: G¹ch d­íi tõ kh«ng cïng nhãm cÊu t¹o víi c¸c tõ cßn l¹i trong nh÷ng d·y tõ sau? V× sao ?**

1. L¹nh lÏo , l¹nh lïng , l¹nh nh¹t,lµnh l¹nh, l¹nh tanh.

- V× : .............................................................................

1. ®i ®øng , mÆt mòi, tãc tai, l«ng b«ng, ræ r¸.bê b·i .

- V× : ..............................................................................

1. T­¬i tØnh . t­¬i tèt , tØnh t¸o , tãc tai , hïng dòng .

- V× : .............................................................................

Hä vµ tªn: ............................................ **PHIẾU TOÁN SỐ 4**

**(Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2020)**

**Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng**

1) Thực hiện phép chia 13660 : 130 được kết quả là:

1. 15(dư 1) B. 15(dư 10) C. 105(dư 1) D. 105(dư 10)

2) Giá trị của biểu thức 12054 : (45 + 37) là:

1. 147 B. 247 C. 157 D. 148

3) Một thợ gốm trong 11 ngày đầu làm được 184 cái bình, 15 ngày tiếp theo làm được 310 cái bình. Trung bình mỗi ngày người thợ gốm đó làm được số bình là:

1. 17 cái bình B. 18 cái bình C. 19 cái bình D. 20 cái bình

4) Kết quả của phép chia 765000 : 700 là:

1. 1092 B. 1092 (dư 6) C. 1092 (dư 60) D. 1092 (dư 600)

5) Biểu thức (450 x 900) : 45 có giá trị bằng giá trị của biểu thức nào dưới đây?

1. 450 : 45 x 900 C. 450 : 45 + 900 : 45
2. 450 : 45 x 900 : 45 D. (450 + 900) : 45

6) Thương của phép chia 67200 : 80 là số có mấy chữ số:

1. 5 chữ số B. 4 chữ số C. 3 chữ số D. 2 chữ số

**7)** Trong các phép đổi sau, phép đổi đúng là :

A. 47 km 19 m < 47019 m B. 78m2 9cm2 = 780009 cm2

 C. 8 tạ 10 yến = 8100 hg D. 2 giờ 15 phút = 115 phút

8) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

 A. ( 729 x 36 ) : 9 = 729 : 9 x 36 : 9

 B. 134 x ( 455+ 2305) = 134 x 455 + 134 + 2305

 C. 890 x ( 23 + 14) = 890 x 23 + 14 x 890

 D. 6702 : ( 16 x 12 ) = 6702: 16 x 14

**PhÇn 2:**

**Bµi 1: *§Æt tÝnh råi tÝnh :***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 49968 + 38879..................................................................................................................................................................................... | 95832 - 47106..................................................................................................................................................................................... | 4635 × 46 .................................................................................................................................................................................... | 19183 : 78..................................................................................................................................................................................... |

**Bµi 2:** Một nền nhà hình chữ nhật có chu vi là 560m, chiều dài hơn chiều rộng 45m. Để lát

nền nhà đó cần bao nhiêu viên gạch, biết cứ 125 viên gạch thì lát được 5m2 nền nhà? (Phần mạch vữa không đáng kể)

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

**Bµi 3:** Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có diện tích 8925dm2, chiều rộng 85dm. Người ta muốn viền xung quanh tấm biển đó. Hỏi cần bao nhiêu mét nhôm để viền xung quanh tấm biển đó?

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

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

**Bµi 4**: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:

a/ 125 x 38 x 4 x 8

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

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

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

b/ T×m hai sè ch½n liªn tiÕp cã tæng lµ 198.

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

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

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

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

Hä vµ tªn: ............................................ **PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 4**

**(Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2020)**

**A. §äc thÇm:**

CON DIỀU ĐẶC BIỆT

 Dạo này, chiều chiều, gió thổi rất to.Thế là bọn trẻ trong xóm nghĩ ra việc thả diều. Đầu tiên là Minh với con diều màu xanh lơ. Rồi hôm sau, bầu trời đã thêm hai diều nữa, to và sặc sỡ hơn. Nam cũng muốn có một con diều để góp chung với đám bạn nhưng bố có vẻ lờ đi. Nam tủi thân vô cùng...

 Hôm sau, bố đưa cho Nam một con diều. Nam bối rối vì nó không đẹp. Nhưng nhớ hôm qua phòng bố tắt đèn trễ, Nam thấy thương bố quá, không thể không nhận. Nam đem diều ra thả. Cả đám bạn quây lại xem.

 - Trời ơi! Diều của cậu có cái đuôi ngộ ghê!

 Nam quan sát kĩ hơn. Cái đuôi diều bố làm từ những vòng móc vào nhau và hai màu xanh đỏ xen kẽ nhau ...

 - Đổi diều của cậu cho tớ đi - Diều tớ to hơn nè.

 - Đừng! Đổi với tớ này - Diều tớ bay cao nhất đó.

 Nam nhất quyết:

 - Không, đây là diều bố tớ làm cho tớ, sao mà đổi được. Diều của các cậu cũng đẹp mà. Chúng ta cùng thả và ngắm chúng nhé.

**B.Em h·y** **khoanh trßn ch÷ c¸i tr­íc ý tr¶ lêi ®óng cho tõng c©u hái d­íi ®©y:**

**1.Lũ trẻ trong xóm nghĩ ra trò chơi gì?**

 A. Đi đá banh. B. Thi thả diều C. Thả diều

**2.Các bạn phát hiện ra điều gì đặc biệt từ con diều của Nam:**

 A. có cái đuôi được làm bằng các vòng tròn xanh, đỏ.

 B. to hơn diều của các bạn.

 C. phát ra âm thanh.

**3.Vì sao Nam không đổi diều của mình cho các bạn?**

 A. vì diều của Nam đẹp và sặc sỡ hơn.

 B. vì diều của Nam bay cao nhất.

 C. vì diều của Nam do chính tay bố làm.

 D. vì diều của Nam rất đắt tiền.

**4."Dạo này, chiều chiều, gió thổi rất to". Câu văn trên có mấy động từ, tính từ?**

 A. Một động từ, không có tính từ. Động từ: .......................................................................

 B. Một động từ, một tính từ. Động từ:................................... Tính từ: .................................

 C. Một tính từ, không có động từ. Tính từ: ............................................................................

**5.Cho câu văn:"Hôm sau, bố đưa cho Nam một con diều". Em hãy đặt một câu hỏi để hỏi về nội dung của câu văn trên.**

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

**6.C©u nµo sau ®©y viÕt ®óng chÝnh t¶:**

 A. TÕt s¾p ®Õn råi. C. Mïa thu l¸ c©y giông nhiÒu.

 B. TÕt x¾p ®Õn dåi. D. Mïa thu l¸ c©y dông nhiÒu.

**7.Ghi lại các tính từ có trong đoạn văn sau:" Bác thợ rèn cao lớn nhất vùng, vai cuộn khúc, cánh tay ám đen khói lửa và bụi búa sắt. Bác có đôi mắt lọt trong khuôn mặt vuông vức, dưới rừng tóc rậm dày, đôi mắt trẻ, to, xanh, trong ngời như thép".**

Tính từ: .........................................................................................................................................

**8. Dãy từ nào dưới đây gồm các từ l¸y**

 A. tinh nghịch, mùa màng, nảy nở , loảng xoảng, nhẹ nhàng, quây quần

 B. óng ánh, mùa màng, nảy nở , nhẹ nhàng, quây quần, loảng xoảng

 C. óng ánh, nảy nở , loảng xoảng, nhẹ nhàng, quây quần, mệt nhọc

**9. ViÕt 1 tõ l¸y miªu t¶ tiÕng giã thæi vµ ®Æt c©u víi tõ võa t×m ®­îc.**

Tõ l¸y miªu t¶ tiÕng giã thæi lµ: ………………………

§Æt c©u: ……………………………………………………………………………….

Hä vµ tªn: ............................................ **PHIẾU TOÁN SỐ 5**

**(Thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020)**

**I. Phần trắc nghiệm:**
**Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng**

a) Giá trị của chữ số 1 trong số 605123 là:

A) 1 B)10 C) 100 D)1000

b) Số “ ba trăm triệu” có số chữ số 0 là:

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

**Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:**

a) (84 + 96) : 4 = 84: 4+ 96: 4 = 21+ 24 = 45 ⬜

b) ( 36 x 12): 6 = 36 : 6 x 12: 6 = 6 x 2 = 12 ⬜

**Bài 3. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:**

1. 2 góc vuông, 1 góc nhọn, 1 góc tù.

N

M

P

Q

1. 3 góc vuông, 1 góc tù
2. 3 góc nhọn, 1 góc tù.
3. 1 góc vuông, 2 góc tù, 1 góc nhọn.

**Bài 4. Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng để điền vào chỗ chấm trong kết luận sau:** *“Khi gấp cạnh hình vuông lên 2 lần thì diện tích của hình vuông mới gấp ........ so với diện tích hình vuông ban đầu***.”**

A. 2 lần. B) 4 lần. C) 6 lần. D) 8 lần.

**Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:**

a) phút = ..…. giây b) 3600cm2 = ….. dm2 c) 4 tạ 65 kg = …. kg

**Bài 6.** Viết số thích hợp vào chỗ chấm

 Hình bên có tất cả:

.....góc vuông……góc nhọn,

 ......góc tù, ......góc bẹt

**PhÇn 2:**

**Bµi 1: *§Æt tÝnh råi tÝnh :***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 252634 + 163852 ..................................................................................................................................................................................... | 185976 - 58694 ..................................................................................................................................................................................... | 4635 × 46 .................................................................................................................................................................................... | 7150 : 65..................................................................................................................................................................................... |

 **Bài 2:** Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 184m, chiều dài hơn chiều rộng 84m. Người ta chia khu đất thành hai phần, trong đó diện tích để đào ao thả cá, phần còn lại trồng cây ăn quả. Tính diện tích mỗi phần.

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

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

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

**Bµi 3:** Học kì 1,trường Tiểu học Yên Thường đã nhận về được 60 thùng vở, mỗi thùng có 224 quyển vở. Nhà trường đã chia đều số vở đó cho 840 học sinh. Hỏi mỗi học sinh nhận được bao nhiêu quyển vở ?

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

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

**Bµi 4**: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:

a/ 21828 : 214 + 50504 : 214 ................................................................................................................................................

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

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

b/ 628 x 236 + 764 x 628

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

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

Hä vµ tªn: ............................................ **PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 5**

**(Thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020)**

**A/ §ọc thầm :** **Tết trung thu**

Năm ấy, trung thu đến sớm. Chưa sẫm mặt người bọn trẻ đã tụ tập ở sân nhà văn hóa để nhận quà của đoàn thanh niên xã, để chuẩn bị cho đám rước đèn quanh hồ nước phía đông, để múa sư tử và múa lân dưới ánh đuốc trong nhịp trống cà rùng. Từ lâu đời, Tết trung thu vốn là tết của toàn thể trẻ con, nên chúng tôi vui là phải. Thôi thì đủ các kiểu đèn sao, đèn lồng, đèn ống bơ, đèn con cá chép, thắp nến sáng trưng, lung linh màu sắc, được bọn trẻ mang tới sân nhà văn hóa. Tôi vốn không thích chơi đèn, tôi làm một sâu chuỗi hạt bưởi, thắp như đuốc pháo dây, chốc chốc lại lập lòe chói sáng, khi ngọn lửa bắt đượm chất dầu của hạt. Tùng rinh rinh! tùng rinh rinh. Tiếng trống ếch thật nhộn nhịp, nhộn nhịp… Vâng đúng là ngày tết có khác vui và vui thật.

Không ai biết rằng cũng vào thời điểm ấy, Định và Quán đang ngồi lơ vơ trên chiếc chõng tre trước mảnh sân đất nhỏ trước nhà. Hai anh em chờ ông trăng lên và chờ được nghe những âm thanh nhộn nhịp của đám rước đèn, sẽ diễu theo đường trục xã. Cũng không mấy ai nghĩ đến phần quà trung thu xã chia đều cho tất cả lứa tuổi thiếu nhi, mà chắc Định và Quán cũng sẽ có phần.

 *Chu Huy*

 **B/ Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn chữ cái trước những ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi dưới đây:**

1/ *“Tết trung thu” ở quê §ịnh và Quán có những hoạt động nào?* .

a. Rước đèn, hội chợ, múa lân, phát quà.

b. Rước đèn, múa sư tử, diễn văn nghệ, phát quà.

c. Rước đèn, múa sư tử, múa lân, phát quà.

2/ *Tùng rinh rinh! tùng rinh rinh. là âm thanh của*:

a. Tiếng la của bọn trẻ. b. Tiếng trong trường. c. Tiếng trống ếch.

3/ *Trong bài tác giả miêu tả cái gì chốc chốc lại lập lòe chói sáng?*

a. Ánh sáng từ những chiếc lồng đèn.

 b. Ngọn lửa từ sâu chuỗi hạt bưởi.

c. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất.

4/ *Trong bài định và quán đang ngồi lơ vơ trên chiếc chõng tre để làm gì*?

a. Để rước đèn, để ngắm trăng.

 b. Để được nhận quà trung thu của xã.

c. Chờ trăng lên, chờ được nghe những âm thanh nhộn nhịp của đám rước đèn.

*5/ Câu văn sau “Từ lâu đời, tết trung thu vốn là tết của toàn thể trẻ con, nên chúng tôi vui là phải.” thuộc loại câu :*

a. Câu hỏi. b. Câu kể. c. Vừa câu kể vừa câu hỏi.

*6/ Câu văn sau “Định và Quán đang ngồi lơ vơ trên chiếc chõng tre.” bộ phận nào là chủ ngữ*

 a. Định và Quán đang ngồi lơ vơ.

 b. Định và Quán.

 c. Ngồi lơ vơ trên chiếc chõng tre.

*7/ Dòng nào dưới đây chỉ là những từ láy có trong bài ?*

a. Tụ tập, toàn thể, nhộn nhịp, lơ vơ , chốc chốc

 b. Lung linh, lập lòe, nhộn nhịp, lơ vơ, chốc chốc

c. Long lanh, lập lòe, nhí nhảnh, lơ vơ, chốc chốc

*8/ Tìm danh từ, động từ, tính từ trong câu:* “Hai anh em chờ ông trăng lên và chờ được nghe những âm thanh nhộn nhịp của đám rước đèn, sẽ diễu theo đường trục xã.”. *(và ghi vào những dòng bên dưới).*

 a. Danh từ là:………………………………………………………………………..

 b. Động từ là: ……………………………………………………………………….

 c. Tính từ là: ………………………………………………………………………..

*9/ Hãy tìm một câu thành ngữ, tục ngữ nói về cử chỉ cao đẹp của nhân dân cả nước đang quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai, bão lụt.*

 *10/ Trong ®o¹n th¬ d­íi ®©y nh÷ng tõ nµo lµ tÝnh tõ ?*

 Em m¬ lµm m©y tr¾ng Em m¬ lµm n¾ng Êm

 Bay kh¾p nÎo trêi cao §¸nh thøc bao mÇm xanh

 Nh×n non s«ng gÊm vãc V­¬n lªn tõ ®Êt míi

 Quª m×nh ®Ñp biÕt bao ! Mang c¬m no ¸o lµnh

Tính từ là: .....