**TÊN:……………………………….. ĐỀ CƯƠNG GIỮA HKI 2022 – 2023**

**TIẾNG VIỆT**

1. **Đọc, trả lời câu hỏi, nội dung các bài tập đọc:**

a/ Một chuyên gia máy xúc - TV1 SGK - trang 45

b/ Những người bạn tốt - TV1 SGK – trang 64

c/ Kì diệu rừng xanh – TV1 – trang 75

d/ Cái gì quý nhất? – TV1 trang 85

đ/ Đất Cà Mau – TV1 – trang 89

1. **Chính tả: Dòng kinh quê hương, kì diệu rừng xanh**
2. **TLV: Tả cảnh đẹp quê hương**
3. **\*\*\*Đọc hiểu: bài Kì diệu rừng xanh**

**Câu 1**. Những cây nấm rừng đã khiến tác giả có những liên tưởng thú vị gì? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Câu 2.** Nhờ những liên tưởng thú vị của tác giả mà cảnh vật đẹp thêm như thế nào? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Câu 3:** Vì sao rừng khộp được gọi là “giang sơn vàng rợi”?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**Câu 4:** Nội dung của bài tập đọc là gì**?** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Câu 5:** Câu văn sau sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? "***Mỗi chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc tân kì".***

1. Điệp ngữ B. So sánh C. Nhân hóa D. Liệt kê

**Câu 6 :** Từ “**ăn**” trong câu nào dưới đây dùng với nghĩa gốc?

1. Cô Hai bị nước ăn chân.
2. Em bé mở to miệng, ăn cháo.
3. Chiều chiều, tàu vào bến ăn than.
4. Mẹ nói không được chơi ăn gian với bạn.

**Câu 7:** **Đặt câu có từ “**cổ**” là từ đồng âm (đặt 1 hoặc 2 câu để phân biệt nghĩa của chúng):**

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

**Câu 8:** Tìm ***từ trái nghĩa*** với từ sau và đặt câu với một trong các từ đó:

* Trái nghĩa với “***cần cù*** ”: ............................................................................
* Đặt câu: ................................................................................................. ……..

………………………………………………………………………………...

**\*\*\*Đọc hiểu: bài Cái gì quý nhất?**

**Câu 1:** Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì?

1. Lúa gạo, thời gian, nhà
2. Lúa gạo, vàng, tiền
3. Lúa gạo, vàng, thì giờ
4. Vàng, thức ăn, kim cương

**Câu 2:** Quý đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

1. Thì giờ quý hơn vàng bạc, có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.
2. Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo.
3. Có thấy ai không ăn mà sống được không?
4. Người lao động là quý nhất.

**Câu 3:** Cuộc tranh luận của ba bạn diễn ra như thế nào?

1. Cuộc tranh luận bình thường, nói xong ba bạn đi về.
2. Cuộc tranh luận thật sôi nổi, người nào cũng có lí, không ai chịu ai.
3. Cuộc tranh luận thật im ắng, người nào cũng có lí.
4. Cuộc tranh luận thật giản dị, người nào cũng có lí, không ai chịu ai.

**Câu 4:** Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất? Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào cột tương ứng.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Đúng* | *Sai* |
| a. Không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc |  |  |
| b. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. |  | *s* |
| c. Người lao động làm ra lúa gạo, vàng bạc, biết dùng thì giờ. |  | *s* |
| d. Có thấy ai không ăn mà sống được không? |  | *S* |

**Câu 5:** Em hãy chọn tên khác cho bài Tập đọc “Cái gì quý nhất?” và nêu lí do vì sao em chọn tên gọi đó.

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Câu 6:** Nội dung của bài tập đọc là gì**?** **……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**TOÁN**

**Câu 1:** a. **Phân số thập phân** là :

****A. **** B.**** C. **** D. ****

b. 0,5 được viết dưới dạng **phân số thập phân** là:

A.  B.  C.  D. 

**Câu 2:** a.Hỗn số 3 được chuyển thành **phân số** là:

A.  B.  C.  D. 

b. Hỗn số 3 viết dưới dạng **số thập phân** là:

A. 3,900 B. 3,09 C. 3,009 D. 3,90

**Câu 3:** Các số **0,16 ; 0,219 ; 0,19 ; 0,291 ; 0,17** theo thứ tự từ **bé đến lớn** là:

1. 0,16; 0,219; 0,291; 0,19; 0,17
2. 0,16; 0,17; 0,19; 0,219; 0,291
3. 0,291; 0,17; 0,19; 0,219; 0,16
4. 0,291; 0,219; 0,19; 0,16; 0,17

**Câu 4**: Diện tích mảnh đất hình chữ nhật dưới đây là : 13m

A. 34m2 B. 52m C. 52m2 D. 34m 4m

**Câu 5:** a. **Số bé nhất** trong các số thập phân sau : ***74,93; 90,51; 89,68; 74,19*** là:

A. 74,93 B. 90,51 C. 89,68 D. 74,19

b. **Số lớn nhất** trong các số thập phân sau: ***8,25 ; 7,54 ; 6,99 ; 6,89*** là:

A. 8,25 B. 7,54 C. 6,99 D. 6,89

**Câu 6**: a. Kết quả của phép tính : ***47,5 + 26,3*** là:

A. 73,8 B. 7,38 C. 738 D. 72,8

b. Kết quả của phép tính: ***39,18 + 7,34*** là:

A. 45,51 B. 46,42 C. 46,52 D. 36,42

**Câu 7:** Một ô tô trong 2 giờ đi được 90km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu

ki lô – mét?

A. 108 B. 181 C. 185 D. 180

**Câu 8**: a. ***17 tấn 16 kg*** ***=…………. ...kg***

A. 1706 B. 1716 C. 17016 D. 1710

b. ***3m 4dm = ...............m***

A. 0,34 B. 3,4 C. 34 D. 340

**Câu  9:**  Hiệu của hai số là 192. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó?

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

**Câu 10:** Điền dấu **< > =** thích hợp vào chỗ chấm:

A. 12,50 tấn …….12500kg C. 4,399m2 …… 4,4m2

B. 15,6 km ……… 15km 060m D. 20,3ha…….19km2

**Câu 11**: a. Kết quả của phép tính : ***47,15 + 26,3*** là:

A. 73,8 B. 73,45 C. 738 D. 7345

b. Kết quả của phép tính: ***39,8 + 7,34*** là:

A. 45,51 B. 46,14 C. 47,14 D. 36,42

**Câu 12:** Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Hỏi mua 48 hộp đồ dùng học toán như thế hết bao nhiêu tiền?

**Bài giải**

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

**Câu 13:** 12 người làm xong công việc trong 10 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 8 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

**Bài giải**

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

**Câu 14** : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 75m; chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.



1. Tính diện tích thửa ruộng bằng mét vuông, bằng hec-ta.
2. Biết rằng, cứ 100 m2 thu hoạch được 40kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam thóc?

**Bài giải**

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

**Câu 15:** a) Chữ số 7 trong số thập phân 465,732 thuộc hàng nào?

A. Hàng chục B. Hàng trăm C. Hàng phần mười D.Hàng phần trăm

b) Số “**Mười bảy phẩy năm tram linh sáu**” viết như sau:

A.107,56 B. 17,56 C.17,506 D. 17,056

**Câu 16:** a. **3m105mm =………m**

1. 3,15 B. 3,105 C. 3,015 D. 3,0015

b**. 2,70 km2 = ……..ha**

A.27 B. 270 C. 2700 D. 27000

**Câu 17: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm**:

A. 3km35m = .....................km B. 4tạ55kg = .......................tạ

C. 42m240dm2= ...................dm2  D. 25m28dm2 = .................m2

**Câu 18:** Điền dấu **< > =** thích hợp vào chỗ chấm:

A. 12,50 tấn …….1250kg C. 4,399 …… 4,4

B. 15,6 km ……… 15km 600 m D. 20,3…….19