|  |  |
| --- | --- |
| Trường TH An PhượngHọ tên:……………………………………Lớp: 4B | **BÀI TẬP TỰ ÔN LUYỆN** **MÔN : TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT****TUẦN 1** |

|  |
| --- |
|  Điểm Lời nhận xét của giáo viên……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

**A. MÔN TOÁN**

**Câu 1**. *(0,5 điểm)* ***Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng.***

Kết quả của phép cộng: 356729 + 38294= ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 739669 | B. 395023 | C. 395013 | 395923 |

**Câu 2.** *(0,5 điểm)* ***Điền số thích hợp vào chỗ chấm.***

|  |  |
| --- | --- |
| y x 45 = 16380 Giá trị của y là: ………………………… | y : 216 = 305 Giá trị của y là: ………………………… |

**Câu 3**. *(0,5 điểm)* ***Điền số thích hợp vào chỗ chấm.***

Số trung bình cộng của 5720 ; 5670 ; 5760 và 6570 là: …………..……………………..

**Câu 4**.*(0,5 điểm)* ***Điền số thích hợp vào chỗ chấm.***

Tổng và hiệu của hai số lần lượt là: 7546 và 456

Số lớn là: ……………………..…………; Số bé là: ……….…………………………….

**Câu 5.***(0,5 điểm)* ***Điền số thích hợp vào chỗ chấm.***

|  |  |
| --- | --- |
| 5796 : (46 x 3) = ?Giá trị của biểu thức là: ………...………… | 205 x 352 – 6930 : 165 = ?Giá trị của biểu thức là: ………...………… |

**Câu 6**. *(1 điểm)* ***Tính.***

 357 35770 365

x

 289

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

**Câu 7.** *(1,5 điểm)* Có 3 đội công nhân. Trong tháng đầu đội Một làm được 523 sản phẩm, đội Hai làm được 695 sản phẩm, đội Ba làm được 477 sản phẩm. Hỏi trung bình trong tháng đầu mỗi đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

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

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

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

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

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

**B. MÔN TIẾNG VIỆT**

**Câu 1.***(1 điểm)* ***Tìm 1 từ ghép, 1 từ láy chứa các tiếng sau rồi điền vào chỗ chấm:***

**+ tròn:** Từ láy:……………………..…… Từ ghép : ………….……..………………

**+ tươi:** Từ láy:………………….….…… Từ ghép : ………….……..………………

**+ lạnh**: Từ láy:………………….….…… Từ ghép : ………….……..………………

**Câu 2.** *(0,5 điểm)* ***Gạch chân từ không cùng nhóm:***

- ồn ào, ẩm ướt, xôn xao, lè tè, í ới, cồng kềnh, buồn bã, khấp khểnh, lủng củng.

**Câu 3.***(0,5 điểm)* Điền các từ sau ***(ghép hoặc láy)*** vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) nhỏ nhắn, nhỏ nhoi, lóng lánh, ào ạt, gập ghềnh, run rẩy, lao xao. ***Là từ………….***

b) mệt mỏi, ngẫm nghĩ, ngon ngọt, ôm ấp, mây mưa, cơm canh, bực tức, điên đảo, canh cua, phẳng lặng, con cá. ***Là từ ………………….***

**Câu 4.***(1 điểm)* **Đọc đoạn văn sau và điền tiếp vào chỗ chấm:**

 Ong xanh thò cái đuôi dài xanh lè xuống dưới mình Dế, nhằm trúng cổ họng Dế mà chích một phát. Con Dế đầu gục, râu cụp, đôi càng oải xuống. Bấy giờ, Ong mới buông Dế ra, rũ bụi, vuốt râu và thở.

a) Các danh từ trong đoạn văn là: .........................................................................................

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

b) Các động từ trong đoạn văn là:.........................................................................................

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

c) Các từ ghép trong đoạn văn là là:......................................................................................

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

**Câu 5.***(1 điểm)* **Viết tiếp vào chỗ chấm:**

a) Tiếng có thể kết hợp với tiếng "lễ" để tạo thành từ ghép là: …………………………….

b) Từ cùng nghĩa với từ "lễ phép" là: ………………………………………………………

c) Từ trái nghĩa với từ "lễ phép" là: ……..…………………………………………………

**Câu 6.***(1 điểm)* Cho 1 số từ sau: *thật thà, bạn bè, hư hỏng, san sẻ, bạn học, chăm chỉ, gắn bó, bạn đường, ngoan ngoãn, giúp đỡ, bạn đọc, khó khăn.* Hãy xếp các từ trên vào 3 nhóm:

a. Từ ghép tổng hợp: ……..…………………………………………………………………

b. Từ ghép phân loại: ……….………………………………………………………………

c. Từ láy: ……………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| Trường TH An PhượngHọ tên:……………………………………Lớp: 4B | **BÀI TẬP TỰ ÔN LUYỆN** **MÔN : TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT****TUẦN 2** |

|  |
| --- |
|  Điểm Lời nhận xét của giáo viên……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

**A. MÔN TOÁN**

**Câu** **1:** *(1 điểm)* ***Điền số thích hợp vào chỗ chấm***

a) 23m2 = ............ dm2 10500cm2= ........... dm2 1m235dm2 = .............. dm2 b) 23403cm2 = .......... dm2 ..........cm2  210007cm2 = ............m2 ..........cm2

**Câu 2.** *(0,5 điểm)* Viết 5 phân số có mẫu số khác nhau và bằng phân số $\frac{2}{3}$

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

**Câu 3**. *(0,5 điểm)* Với các số 5; 7; 9 hãy viết các phân số:

a) Bé hơn 1:……………………………………………………………………………………………..

b) Lớn hơn 1:……………………………………………………………………………………………..

**Câu 4**. *(0,5 điểm)*Tính nhanh

a) ............................................................................................................................

b) ........................................................................................................................

**Câu 5**. *(0,5 điểm)*Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 9dm, chiều cao tương ứng là 37cm

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

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

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

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

**Câu 6.** *(1 điểm)*Một thửa ruộng hình bình hành có diện tích 500m2, chiều cao là 2dam. Tính độ dài đáy của thửa ruộng.

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

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

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

**Câu 7.** *(1 điểm)*TBC của hai số lẻ liên tiếp là 268 . Tìm 2 số đó.

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

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

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

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

**B. MÔN TIẾNG VIỆT**

**Câu 1**: *(1 điểm)* ***Gạch 1 gạch dưới CN, gạch 2 gạch dưới VN trong mỗi câu sau :***

a) Để phòng bệnh Covid-19, mọi người cần hạn chế tụ tập nơi đông người.

b) Những ngày nghỉ, em giúp mẹ quét nhà, quét sân, nhặt rau, nấu cơm.

c) Đất nước Việt Nam ta là nơi rất đáng sống.

d) Em thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để phòng bệnh Covid.

e) Nhờ tích cực ôn tập, em không bị quên kiến thức.

**Câu 2.** *(0,5 điểm)* Tìm trong đoạn văn sau:

 *Con Cún ngoan như một em bé dễ thương. Lông đen mượt. Cặp mắt đen láy, dịu dàng. Đang nằm ngủ trên tấm thảm xanh, nó nhổm dậy khi mẹ em vừa đi qua cửa. Nó chạy theo, vẫy đuôi mừng rối rít*.

- Các động từ là:………………….…………………………………………………………

- Các tính từ là:………………………………………………………………………………

**Câu 3.** *(1,5 điểm)*Tìm và ghi lại các danh từ, động từ, tính từ có đoạn thơ sau :

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi dang.

- Các danh từ là:……………..…………………….………………………………………

- Các tính từ là:……….……………………………………………………………………

- Các động từ là:……………..…………………….………………………………………

**Câu 4**.*(1 điểm)* Ghi số 1 vào ô trống trước mẫu câu Ai làm gì? ghi số 2 vào ô trống trước mẫu câu Ai thế nào?

Mùa xuân, chim én bay từ phương Nam về phương Bắc.

Hai bên đường, hoa phượng nở đỏ rực.

Tính ông ngoại điềm đạm, hiền lành.

Lan đọc to rõ ràng và rất biểu cảm.

Mẹ tôi là quần áo.

**Câu 5**. *(1 điểm)*Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch chân trong mỗi câu sau:

a. Tôi yêu tập thể lớp 4B biết bao!

……………………………………………………………………………………………….

b. Bé Lan nhà cô Hảo rất kháu khỉnh, dễ thương.

……………………………………………………………………………………………….

c. Trong sân trường, các bạn HS chạy nhảy tung tăng.

……………………………………………………………………………………………….

d. Để phòng bệnh Covid 19, mọi người hãy uống nước ấm thường xuyên.

……………………………………………………………………………………………….

e. Toàn dân tộc Việt Nam đoàn kết phòng chống dịch Covid.

……………………………………………………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| Trường: TH An Phượng Họ tên:....................................................Lớp: 4B | **BÀI TẬP TỰ ÔN LUYỆN** **MÔN : TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT****TUẦN 3** |

|  |
| --- |
|  Điểm Lời nhận xét của giáo viên……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

**A. MÔN TIẾNG VIỆT**

**I. Trắc nghiệm**

***Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng***

**Câu 1:** *(0,5 điểm)* **Từ nào viết sai chính tả?**

 A. gồ gề B. ngượng nghịu C. co quắp D. kêu cứu

**Câu 2:** *(0,5 điểm)* **Từ nào là từ láy?**

 A. cây cau B. hoàng hôn C. xe cộ D. lỏng lẻo

**Câu 3:** *(0,5 điểm)* **Từ nào là không phải là tính từ?**

 A. suy nghĩ B. long lanh C. xanh mướt D. vàng hoe

**Câu 4:** *(0,5 điểm)* **Từ nào là danh từ?**

 A. cái đẹp B. tươi đẹp C. đáng yêu D. thân thương

**Câu 5:** *(0,5 điểm)* **Từ nào có tiếng tài nghĩa là tiền của:**

 A. tài nghệ B. tài ba C. tài trợ D. tài năng

**II. Tự luận**

 **Câu 1:** *(0,5 điểm)* **Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ trong các câu văn sau:**

a.Sáng sớm, bà con trong các thôn đã nườm nượp đổ ra đồng.

b. Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà ngồi luộc bánh chưng, trò chuyện đến sáng.

c.Ở biển, lúc mặt trời mọc, phong cảnh thật nên thơ.

d.Về mùa thu, trời xanh và cao dần lên.

**Câu 2:***(0,5điểm)* **Cho đoạn văn sau**

*Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh.Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh.*

a. Các danh từ là: ………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

b. Các tính từ là: …………………………………………………………………

**Câu 3:***(0,5 điểm)*Đặt 1 câu hỏi dùng để:

a. Đề nghị:......................…………………………………………………………

b. Khen ngợi……………………………………………………………………

**Câu 4**: *(1 điểm)*

a. Đặt 1 câu kể theo mẫu Ai làm gì? Xác định CN, VN trong câu vừa đặt

………………………………………………………………………………………

b. Đặt 1 câu kể theo mẫu Ai thế nào? Xác định CN, VN trong câu vừa đặt

………………………………………………………………………………………

**B. MÔN TOÁN**

**Phần I: *Trắc nghiệm***

***Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.***

**Câu 1:** *(0,5 điểm)*Cho 25kg 12g = ...... g Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 2512 B. 25012 C. 250012 D. 25120

**Câu 2:** *(0,5 điểm)*Cho biểu thức 137 x 65 - 65 x 37. Giá trị của biểu thức là:

A. 25000 B. 1240 C. 250 D. 6500

**Câu 3:** *(0,5 điểm)*Trung bình cộng của 2 số là 130. Số bé kém số lớn là 90 đơn vị. Số lớn là:

A. 40 B. 95 C. 110 D. 175

**Câu 4:** *(0,5 điểm)*Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 230 m, chiều rộng kém chiều dài 50m. Diện tích khu đất hình chữ nhật đó là:

 A. 12600 m2 B. 126m2 C. 12600m D. 1260 m2

**Phần II: *Làm các bài tập sau:***

**Câu 1**. *(0,5 điểm)*Đặt tính rồi tính

 456 x 67 34560 : 325

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

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

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

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

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

**Câu 2.** *(0,5 điểm)*a/ Viết ba số mỗi số có 5 chữ số chia hết cho 2:

b/ Viết ba số mỗi số có 4 chữ số chia hết cho 3:

c/ Viết ba số mỗi số có 3 chữ số chia hết cho 5:

d/ Viết ba số mỗi số có 5 chữ số chia hết cho 2 và 5:

**Câu 3**: *(1 điểm)*Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 40m, chiều cao ngắn hơn đáy là 12m. Tính diện tích mảnh đất đó.

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

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

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

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

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

**Câu 4**. *(1 điểm)*Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và ô tô cuối cùng chuyển được 42 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tạ thực phẩm?

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Trường: TH An Phượng Họ tên:...........................................Lớp: 4B | **BÀI TẬP TỰ ÔN LUYỆN** **MÔN : TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT****TUẦN 4** |

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm………………………………………………. | Lời nhận xét của giáo viên…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… |

**Phần I: *Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.***

**Câu 1:** *(0,5 điểm)* 3m2 5dm2 = ….. dm2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

a. 315 b. 305 c. 35 d. 350

**Câu 2:** *(0,5 điểm)* Lớp em có 36 học sinh. Trong đó số em nam nhiều hơn số em nữ là 4 em. Số em nữ là:

a. 32 em b. 23 em c. 16 em d. 18 em

**Câu 3:** *(0,5 điểm)* Trong vườn có 380 cây cam và bưởi. Trong đó số cây cam nhiều hơn số cây bưởi là 32 cây. Số cây cam là:

a. 184 cây b. 206 cây c. 348 cây d. 174 cây

**Câu 4** : *(0,5 điểm)* 2 giờ 10 phút = ... phút

A. 110 B. 210 C. 130 D. 120

**Câu 5**: *(0,5 điểm)* Phân số tối giản là:

A.  B. C.  D. 

**Phần II***:* ***Tự luận***

**Câu 1 :** *(0,5 điểm)* Rút gọn phân số:

|  |  |
| --- | --- |
|  .................................................. ................................................. |  ................................................... =................................................... |

**Câu 2 :***(1 điểm)* Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 520m, chiều dài hơn chiều rộng là 30m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

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

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

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

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

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

**Câu 3**: *(1 điểm)* Hình bình hành có tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao là 230 cm, chiều cao kém cạnh đáy 24 cm. Tính diện tích hình bình hành đó?

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

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

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

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

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

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

**MÔN TIẾNG VIỆT**

***Bánh khúc***

*Vào những ngày đầu năm, tiết trời ấm áp, trên những thửa ruộng tạm bỏ hoang mọc đầy cây tầm khúc. Lá nhỏ, thân gầy có màu trắng đục, pha chút xanh lục nên gọi là tầm khúc trắng hay tầm khúc tuyết. Loại cây dại này lại có thể chế biến thành thứ bánh rất hấp dẫn.*

*Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín. Rút hết cọng già (bỏ xương), sau đó cho vào cối giã nhuyễn. Mẻ rau khúc lúc này khi quết, dẻo quánh, màu xanh đậm và có mùi đặc trưng quyến rũ, được đem trộn lẫn với bột gạo. Những chiếc bánh thường nặn thành hình mặt trăng, trong có nhân là thịt băm, hành mỡ xào. Có nhà làm nhân bằng sườn. Sau đó những chiếc bánh được lăn một lớp gạo nếp đã được ngâm kỹ, thường gọi là áo bánh. Sau khi đồ xong, như đồ xôi, bánh bốc mùi thơm của nếp hoa vàng quyện với mùi nhân hành mỡ, thịt… Cũng có nhà không đi lấy được rau thì dùng rau diếp luộc lên trộn lẫn với bột làm bánh. Nhưng không dễ gì đánh lừa được người sành ăn. Bánh khúc là loại bánh bột nếp độn rau tầm khúc, nhưng dẻo quánh, để hai ngày vẫn mềm. Bánh có mùi thơm không thể lẫn với bất kỳ một loại rau nào độn vào.*

**Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (*Từ câu 1 đến câu 3*):**

**Câu 1:** *(0,5 điểm)* Cây tầm khúc thường mọc vào thời điểm nào?

A. Cuối năm B. Giữa năm C. Đầu năm.

**Câu 2:** *(0,5 điểm)* Món bánh khúc gồm những nguyên liệu gì?

A. Bột nếp, rau khúc, thịt băm, hành mỡ xào, gạo nếp

B. Rau diếp, bột nếp C. Lá gai, bột nếp

**Câu 3:**  *(0,5 điểm)* Rau khúc sau khi giã nhuyễn có đặc điểm gì?

A. Thơm, có màu trắng B. Sánh như nước, màu xanh nhạt

C. Dẻo quánh, màu xanh đậm đen, mùi thơm đặc trưng của lá khúc

**Câu 4:** *(0,5 điểm)* Để làm bánh, người ta chế biến lá khúc như thế nào?

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

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

**Câu 5:** *(0,5 điểm)* Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: *“Bánh khúc là loại bánh bột nếp độn rau tầm khúc, nhưng dẻo quánh, để hai ngày vẫn mềm.”*

- Chủ ngữ là: ………………………………………………………………...............……

- Vị ngữ là: ………………………………………………………..……….......................

**Câu 6**: *(0,5 điểm)* Tìm và ghi ra các động từ, tính từ có trong câu sau:

*“Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín.”*

- Động từ :…………………………........… - Tính từ :……..…………………………....

**Câu 7**: *(0,5 điểm)* Em hãy viết một câu kể để kể về một hoạt động của em ở trường.

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

**Câu 8**:*(0,5 điểm)* Câu hỏi sau đây dùng để làm gì?

 *“Cậu có thể cho mình mượn cây bút máy được không?”*

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

**Câu 9**: *(1 điểm)* Tìm trong bài đọc :

a/ Các từ láy : ......................................................................................................................

b/ 5 từ ghép : .....................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| Trường TH An PhượngHọ và tên:………………………………..Lớp: 4B | **BÀI TẬP TỰ ÔN LUYỆN** **MÔN : TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT****TUẦN 5** |

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm………………………………………………. | Lời nhận xét của giáo viên…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… |

1. **MÔN TOÁN**

**Phần I: Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo các câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết quả tính ...). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.**

**Câu 1.** *(0,5 điểm)* Cho 43 tấn 3 kg = ...... kg

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 4303 B. 43003 C. 43030 D. 433

**Câu 2**. *(0,5 điểm)* Cho biểu thức 324 x 32 + 324 x 68

Giá trị của biểu thức là:

A. 32400 B. 3240 C. 32040 D. 32152

**Câu 3.(***0,5 điểm)* Trung bình cộng của 2 số là 130. Số lớn hơn số bé là 90 đơn vị. Như vậy số bé là:

A.175 B. 85 C. 110 D. 20

**Câu 4.(***0,5 điểm)* Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 460 m, chiều dài hơn chiều rộng 50 m. Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

A. 12600 m2 B. 255m2 C. 205m2 D.52275m2

**Phần II: Làm các bài tập sau:**

**Câu 1**. *(1 điểm)* Đặt tính rồi tính

231 x 56 581 x 307 9321 : 25 76502 : 518

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

**Câu 2**.*(1 điểm)* Tìm y :

a) 67938 : y = 169 b) y : 11 = 89 c) y x 25 = 10625 : 17

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

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

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

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

**Câu 3.** *(1 điểm)* Có 7 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 6 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 35 tạ và ô tô cuối cùng chuyển được 42 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tạ thực phẩm?

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

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

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

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

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

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

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

**B. MÔN TIẾNG VIỆT**

**Câu 1**.*(1 điểm)* Gạch chân những từ láy trong câu:

***Tháng tám, tháng chín, hoa ngâu như những viên trứng cua tí tẹo ẩn sau tầng lá rậm rạp, thơm nồng nàn.***

**Câu 2.** *(1 điểm)* Gạch chân tính từ trong câu sau:

***Những làn mây trắng trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn.***

**Câu 3**. *(1 điểm)* Trong câu: “***Hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, thoáng bay đến rồi thoáng cái lại bay đi.***”. Bộ phận chủ ngữ là: ....................................................................

**Câu 4.** (*1 điểm)* Em hãy đặt một câu hỏi dùng để tỏ thái độ trách móc.

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

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

**Câu 5.** *(1 điểm)* Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong mỗi câu văn sau:

a. Chủ nhật tuần này, cả gia đình em sẽ về quê thăm ông bà nội.

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

b. Lũ chim ríu rít chuyền cành, ca hát vòm lá.

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

c. Mùa xuân đến hoa trong vườn sẽ đua nhau khoe sắc thăm.

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

d. Hoa hồng là loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa.

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

e. Cuối buổi chiều, từng đàn cò trắng lại kéo nhau bay về đảo.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Trường TH An PhượngHọ và tên:………………………………..Lớp: 4B | **BÀI TẬP TỰ ÔN LUYỆN** **MÔN : TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT****TUẦN 6** |

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm………………………………………………. | Lời nhận xét của giáo viên…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… |

**A. MÔN TOÁN**

**Phần I: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.**

**Câu 1**. *(0,5 điểm)* Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm 40. Năm đó thuộc thế kỉ bao nhiêu?

A. I B. II C. V D. X

**Câu 2.** *(0,5 điểm)* Tìm số bị chia trong phép chia cho 6 được thương bằng 5 và số dư là số dư lớn nhất.

A. 30 B. 35 C. 36 D. 40

**Câu 3**. *(0,5 điểm)* Hình bình hành ABCD có độ dài đáy là 15 cm và chiều cao tương ứng với đáy là 12 cm. Diện tích hình bình hành đó là:

A.90 cm B. 180 cm2 C. 180 cm D. 90cm2

**Câu 4.**(*0,5 điểm)*  Phân số bằng phân số ****** *là:*

1.  B.  C.  D. 

**Phần II. Tự luận**

**Câu 1.** *(1 điểm)* **Đặt tính rồi tính**

 612 x 56 423 x 205 78432 : 68 445678 : 329

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

**Câu 2.** *(1 điểm)* **Rút gọn các phân số sau:**

1. *** ……………………………. b. ……………………………***
2. ***…………………................. d. ……………………………***

**Câu 3.** *(1 điểm)*Chị hơn em 5 tuổi. Bốn năm nữa tổng số tuổi hai chị em là 31 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

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

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

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

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

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

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

**B. MÔN TIẾNG VIỆT**

**Câu 1**.*(0,5 điểm)* Gạch dưới từ láy trong câu sau: “***Đó chính là tiếng ngân nga thánh thót của lũ chim sơn ca.***”

**Câu 2**. *(0,5 điểm)* Gạch chân các tính từ trong câu sau: “***Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp và dịu dàng xuống muôn vật***.”

**Câu 3**. *(0,5 điểm)*Trong câu: “***Hoa, gió và sương quyết định đi hỏi bác gác rừng***.” Bộ phận vị ngữ là:……………………………………………………………………………

**Câu 4**. *(0,5 điểm)* ***Hoàng hôn buông xuống, những con cò trắng rủ nhau bay về tổ ấm.***

1. Gạch chân bộ phận chủ ngữ trong câu trên.
2. Đặt câu hỏi với bộ phận vừa gạch chân ở phần a.

…………………………………………………………………………………….

**Câu 5**.*(1 điểm)* Cho các câu văn sau:

***a. Mẹ bảo Hoàng: “Con mang giúp mẹ gói quà này sang biếu bà ngoại nhé!”***

***b. Hà đã nhờ Hoa giảng giúp bài toán sáng nay cô giao.***

- Chuyển câu a thành lời nói gián tiếp: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………..

- Chuyển câu b thành lời nói trực tiếp: ………………………….…………………

…………………………………………………………………………………….

**Câu 6**. *(1 điểm)* Gạch dưới bộ phận chủ ngữ trong mỗi câu sau:

1. Đom đóm chong đèn đến tận khuya để học bài.
2. Chuồn chuồn bay lượn nhởn nhơ, rong chơi suốt ngày.
3. Mẹ của chuồn chuồn đẻ trứng xuống nước để nở ra Chuồn Chuồn con.
4. Những chú chim đại bàng đang sải những đôi cánh rộng trên bầu trời.
5. Bàn tay mềm mại của Tấm rắc đều những hạt cơm quanh cá bống.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Trường TH An Phượng** Họ và tên...............................................Lớp: 4B | **BÀI TẬP TỰ ÔN LUYỆN** **MÔN : TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT****TUẦN 7** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm………………………………………………. | Lời nhận xét của giáo viên…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… |

**Câu 1.** *(0,5 điểm)* *Khoanh tròn chữ đặt trước đáp án đúng:*

|  |  |
| --- | --- |
| Hình bên có:A. 2 góc vuông, 1 góc nhọn, 1 góc tù.B. 2 góc vuông, 2 góc nhọn.C. 2 góc vuông, 2 góc tù. |  |

**Câu 2:** *(0,5 điểm)* Số lẻ liền trước của số 6 069 là:

1. 6 070 B. 6 071 C. 6 067 D. 7 001

**Câu 3:** *(0,5 điểm)* Chữ số 6 ở số nào trong các số dưới đây có giá trị lớn nhất?

1. 17 620 B. 637 902 000 C. 47 260 D. 62 315 800

**Câu 4.** *(0,5 điểm)* Phân số bằng phân số là:

1.  B.  C.  D.

**Câu 5.** *(1 điểm)* Đặt rồi tính :

a. 482 x 43 b. 2104 x 205 c. 54327 : 74

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

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

**Câu 6.** *(1 điểm)* Một hình bình hành có độ dài đáy là 5dm, Chiều cao 32 cm. Tính diện tích hình bình hành đó.

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

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

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

**Câu 7:** *(0,5 điểm)* Dãy từ nào dưới đây chỉ gồm toàn từ láy? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a, mênh mông, bát ngát, bao la, lênh khênh.

b, nhỏ nhắn, nhỏ nhẹ, nhỏ nhoi, nho nhỏ.

c, xa xôi, mải miết, um tùm, lăn tăn.

d. thênh thang, lon ton, mong ngóng, tập tễnh.

**Câu 8:** *(0,5 điểm)* Cho đoạn văn sau :

 Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng.

a, Có các động từ là :……………………………………………………………………

b, Có các tính từ là :…………………………………………………………………….

c, Có các danh từ là :……………………………………………………………………

 **Câu 9** *(1 điểm)* Viết lại các tên riêng dưới đây cho đúng quy tắc chính tả.

 Núi Ba vì, sông cửu long, xã An phượng, Thị xã Hòa bình, cao bá Quát, Chùa một cột, Thái lan.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........**Câu 10.** *(0,5 điểm)* **Những từ nào cùng nghĩa với từ “hiền”**

A. Hiền hậu, thương yêu

B. Hiền từ, hiền lành

C. Hiền từ, âu yếm

**Câu 11:** *(0,5 điểm)* **Chọn một từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong câu sau: (*hiền lành, hiền hòa, hiền từ, nhân ái*)**

Dòng sông chảy………………………..giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.

Lớp trưởng lớp em rất…………………………….………………………………………..

Mẹ luôn nhìn em với cặp mắt................................................................................................

Mẹ em là một người................................................................................................................

**Câu 12:** *(1 điểm)*  **Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ trong các câu sau:**

a) Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà.

b) Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế.

c) Ở đấy, lúc nào, bà cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.

**Câu 12**: *(1 điểm)*Tìm trong câu: “Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng.” các:

a. Danh từ:.............................................................................................................................

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

c. Động từ:..............................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| Trường TH An PhượngHọ tên:……………………………………Lớp: 4B | **BÀI TẬP TỰ ÔN LUYỆN** **MÔN : TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT****TUẦN 8** |

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm………………………………………………. | Lời nhận xét của giáo viên…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… |

**Câu 1**: *(0,5 điểm)* Cho các chữ số 1; 2; 0; 5; 8.

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau được viết từ các chữ số đó là:

1. 01 258 B. 85 201 C. 10 285 D. 10 258

**Câu 2:** *(0,5 điểm)*  thế kỉ = …………….. năm?

1. 300 năm B. 40 năm C. 75 năm D. 30 năm

**Câu 3:** *(0,5 điểm)* Bác Hồ đọc truyên ngôn độc lập 2- 9- 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

1. XIX B. XX C. XXI D. VIII

**Câu 4:** *(0,5 điểm)* Phân số có mẫu số bằng 3, tử số bằng 7 là:

1.  B.  C.  D.

**Câu 5:** *(0,5 điểm)* Cho các phân số sau: ; ; ; . Các phân số lớn hơn 1 là:

1. ;  B.  C. ;  D.;.

**Câu 6.** *(1 điểm)* Tìm x

1. 30 x *x* = 570 b) 19188 : *x* = 369 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

**Câu 7.** *(1,5 điểm)* Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 57 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai là 9 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

*Bài giải*

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

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

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

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

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

**Câu 8:** *(0,5 điểm)* Gạch dưới các từ không phải là động từ trong mỗi dãy từ dưới đây:

1. cho, biếu, tặng, sách, mượn, lấy
2. ngồi, nằm, đi, đứng, chạy, nhanh
3. ngủ, thức, êm, khóc, cười, hát

 d) hiểu, phấn khởi, lo lắng, hồi hộp, nhỏ nhắn, sợ hãi.

**Câu 9.** *(0,5 điểm)* Dòng nào dưới đây gồm các tính từ chỉ nét đẹp trong tâm hồn con người, tính cách của con người?

*a. thùy mị, nết na, đằm thắm, xinh đẹp, phúc hậu.*

*b. thùy mị, nết na, nhân hậu, khoan dung, cao thượng.*

*c. thon thả, thùy mị, phóng khoáng, cường tráng, dịu dàng.*

**Câu 10.***(0,5 điểm)* **Gạch chân dưới tính từ trong các câu văn sau:**

 Dáng ông Ba cao, gầy. Tính ông thẳng thắn, cởi mở. Ông làm việc chăm chỉ, say mê. Ông mê hát chèo và cải lương lắm. Ông đàn giỏi và hát cũng hay nữa.

**Câu 11.** *(1 điểm)* **Đặt 3 câu Ai làm gì? rồi gạch dưới CN 1 gạch, VN 2 gạch trong các câu vừa đặt đó.**

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

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

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

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

**Câu 12.** *(1 điểm)***Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau rồi chọn 1 cặp từ để đặt câu:**

non nớt - …………….…... ; sáng sủa - ……………………. ; nóng - ……………………. Đầy đủ -…………………. ; tươi tốt - ………………………; nản chí - …………………..

**Câu 13.** *(1 điểm)* **Mỗi chủ đề sau, em hãy tìm 1 câu thành ngữ tục ngữ:**

a) Tài năng

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

b) Ý chí - nghị lực

………………………………………………………………………………………………

**14.** *(0,5 điểm)* Nối từng câu hỏi ở phần A với mục đích sử dụng ở phần B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Có cái gì quý hơn hạt gạo? |  | a. Để phủ định |
| 2. Thế mà được coi là giỏi à? | b. Để khen |
| 3. Sao cháu bà ngoan thế nhỉ? | c. Để khẳng định |
| 4. Anh vặn giúp cái đài nhỏ hơn … được không? | d. Để thay cho lời chào |
| 5. Bác đã đi làm về đấy à? | e. Để yêu cầu đề nghị. |