**TÊN:……………………………………..**

**ÔN TOÁN**

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

Chữ số 6 trong số 4,762 có giá trị là:

a. 6 b. 60 c.  d. 

**Câu 2:** Tìm số dư của phép chia 33,14 : 58

a. 8 b. 0,08 c. 0,8 d. 0,008

**Câu 3: Viết số vào chỗ chấm cho thích hợp:**

a) 1 m2 25 dm2 = ................. m2 b) 5 ha 600 m2 = ................... ha

c) 15 km2 82 ha =.................... km2 d) 11 m2 5 cm2 = ................. m2

**Câu 4: Đặt tính rồi tính:**

a. 17,56 + 347,35 b. 728,49 - 563,7

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

c. 7,65 x 3,7 d. 156 : 4,8

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

**Câu 5: Tìm X:**

a. X – 14,53 = 13,5 : 0,1 b. X x 2,5 = 6,15 x 0,4

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

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

**Câu 6:** **Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:**

34 % của 235 kg là: ................kg

**Câu 7:** Một đại lí gạo mới nhập về 44 tấn gạo, trong đó số gạo nếp bằng số gạo tẻ. Hỏi đại lí đó đã nhập về bao nhiêu tấn gạo mỗi loại?

Bài giải

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

**Câu 8:** Tính bằng cách thuận tiện nhất:

4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5

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

**Câu 9:** Đặt tính rồi tính.

a) 758,45 + 41,28 b) 93,84 – 32,507 c) 7,42 x 3,7 d) 25,85 : 2,5

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

**Câu 10:** Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 52 m, chiều rộng bằng chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 40 % . Tính diện tích đất làm nhà? Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***Câu 11: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 7m 6dm = ..................m   c) 43dm2 6 cm2 = ..............dm2  ***Câu 12: 42% của 180 kg là:*** | | | b) 6tấn 27kg = ……. tấn  d) 46dm2 = ...............m2 | | | |
| A. 75,6kg | B. 72kg | | C. 73,2kg | D. 75,6kg |

**Câu 13:** Tìm X

a. 18,7 – X = 5,3 x 2 b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

**Câu 14:** Tùng có 38 viên bi gồm hai loại bi xanh và bi đỏ, trong đó viên bi đỏ ít hơn viên bi xanh 12 viên. Tìm tỉ số phần trăm số bi đỏ và số bi xanh của Tùng.

Bài giải

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

**Câu 15:** Một mảnh đất hình vuông có chu vi 160m. Diện tích làm nhà chiếm 15,5% diện tích miếng đất. Phần còn lại để trồng trọt.

a) Tính diện tích mảnh đất.

b) Tính diện tích phần đất còn lại để trồng trọt.

Bài giải

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

**Câu 16:** Mua 5kg đường phải trả 85000 đồng. Hỏi mua 3,5kg đường cùng loại phải trả bao nhiêu tiền?

Bài giải

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

**Câu 17: Tìm X:**

a. X – 14,53 = 5,62 : 0,1 b. X x 2,7 = 67,5 x 0,4

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

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

**Câu 3: Điền >,<,=**

2,065 kg………2056 g 3km2 67ha ………..3,67 ha

8745cm …..…. 89,45m 35,184 tấn ……… 35 tấn 200 kg

**Ôn TIẾNG VIỆT HKI 2023 – 2024**

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

*Người gác rừng tí hon; Chuyện một khu vườn nhỏ, Mùa thảo quả; Chuỗi ngọc lam; Buôn Chư Lênh đón cô giáo, Thầy thuốc như mẹ hiền*

1. **TLV: Tả người thân; tả người thầy (cô) em yêu quý.**

**BÀI TẬP**

# CẢNH ĐÔNG CON

###### Mẹ con bác Lê ở một căn nhà cuối phố, một căn nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác, có mỗi một chiếc giường nan đã gãy nát. Mùa rét thì rải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó. Từ sáng sớm tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta phải trở dậy đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng kia đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ, bác Lê lo sợ vì không ai mướn làm việc gì nữa. Thế là cả nhà chịu đói. Mấy đứa nhỏ nhất khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét. Bác Lê ôm lấy con trong ổ rơm lấy cái hơi ấm của mình ấp ủ cho nó.

###### Hai thằng con lớn thì từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc hay đi mót những bông lúa còn sót lại trong khe ruộng. Thật là sung sướng, nếu chúng đem về được một lượm, trong những ngày may mắn. Vội vàng bác Lê đẩy con ra lấy bó lúa để dưới chân vò nát, vét hột thóc, giã lấy gạo. Rồi một bữa cơm lúc buổi tối giá rét, mẹ con xúm quanh nồi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh.

###### (Thạch Lam)

***Đọc thầm bài “Cảnh đông con” rồi khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập:***

**Câu 1:** ***Chi tiết nói lên cảnh cơ cực, nghèo đói của gia đình bác Lê là:***

A. Ăn no, mặc đẹp. B. Nhà cửa sạch sẽ, tiện nghi.

C. Từ sáng đã ra cánh đồng chơi. D. Nhà cửa lúp xúp, kiếm cua, kiếm ốc, áo rách nát

**Câu 2: *Nguồn sống của gia đình bác Lê thu nhập từ:***

A. Ruộng của nhà bác Lê. B. Đi làm mướn.

C. Đồng lương của bác Lê D. Đi xin ăn.

**Câu 3: *Vào mùa trở rét thì gia đình bác Lê ngủ trên:***

A. Chiếc giường cũ nát. B. Chiếc nệm mới.

C. Ổ rơm. D. Chiếc chiếu mới .

**Câu 4: Đánh dấu x vào cột thích hợp**

***Nguyên nhân dẫn đến gia đình bác Lê nghèo đói:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Đúng*** | ***Sai*** |
| A. Bác Lê lười lao động. |  |  |
| B. Các con bác Lê bị tàn tật, ốm đau. |  |  |
| C. Bị thiên tai, mất mùa. |  |  |
| D. Gia đình không có ruộng, đông con. |  |  |

**Câu 5: *Em có suy nghĩ gì về hoàn cảnh gia đình bác Lê?***

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

**Câu 6: *Em sẽ làm gì để giúp đỡ gia đình bác Lê?***

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

**Câu 7: *Trong câu “Bác Lê lo sợ vì không ai mướn làm việc gì nữa” có quan hệ từ là:***

A. vì B. gì C. làm D. không

**Câu 8: *Dòng nào dưới đây là những từ láy:***

A. chôm chôm, đo đỏ, máy móc, thúng mủng.

B. bâng khuâng, lay lắt, đủng đỉnh, đi đứng.

C. đình chùa, chim chóc, xanh xao, nhỏ nhắn.

D. đất trời, lung linh, ngọt ngào, thênh thang

**Câu 9:** Tìm 1 từ trái nghĩa với từ **“khổ cực”** và đặt câu với từ mới vừa tìm được.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

**Câu 10: Em đặt một câu có sử dụng cặp quan hệ từ "tuy... nhưng...":**

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

**Đọc thầm và làm bài tập đọc: Qua những mùa hoa**

**QUA NHỮNG MÙA HOA**

Trên con đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua bờ Hồ Gươm. Lúc có bạn thì trò chuyện tíu tít, có khi đuổi nhau suốt dọc đường. Nhưng khi đi một mình, tôi thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài.

Vì thế tôi là đứa phát hiện ra bông hoa gạo đầu tiên nở trên cây gạo trước đền Ngọc Sơn. Rồi bông nọ gọi bông kia, chỉ vài hôm sau, cây gạo đã như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời.

Nhưng khi lửa ở cây gạo sắp lụi thì nó lại “bén” sang những cây vông cạnh cầu Thê Húc. Rồi thì cả một bãi vông lại bừng lên, đỏ gay, đỏ gắt suốt cả tháng tư.

Đến tháng năm thì những cây phượng đón lấy lửa ấy, chạy tiếp cuộc chạy tiếp sức của các loài hoa trong thành phố, báo hiệu những ngày hè thoải mái của chúng tôi sắp đến.

Nắng trời vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi độ chói chang của mình. Hoa phượng màu hồng pha da cam chứ không đỏ gắt như vông như gạo. Đến cái anh bằng lăng thì vừa hồng vừa tím. Sang đến anh hoa muồng thì đã ngả hẳn sang sắc vàng chanh.

Nhưng nói chung, đó toàn là những màu sắc rực rỡ như muốn phô hết ra ngoài. Mãi đến năm nay, khi đã lên lớp Năm, đã “người lớn” hơn một tí, tôi mới nhận ra hoa sấu, những chùm hoa nhỏ xíu, sắc chỉ hơi hoe vàng, chìm lẫn vào từng đợt lá non, lẫn với màu nắng dịu.

Đến khi các loài hoa rực rỡ như hoa gạo, vông, phượng, bằng lăng, muồng… đã kéo quân qua bầu trời Hà Nội, cây sấu trước cửa nhà tôi mới lấp ló những chùm quả xanh giòn. Rồi sau đó, quả chín, những quả chín vừa ngọt vừa chua, ngọt một cách e dè, khiêm tốn như tính tình hoa sấu vậy.

***Theo Vân Long***

***Đọc thầm bài “Qua những mùa hoa” rồi khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập:***

***Câu 1: Trong bài văn, bạn nhỏ nhìn thấy bông hoa gạo đầu tiên ở đâu?***

A. Cạnh cầu Thê Húc B. Trước đền Ngọc Sơn C. Ở bờ Hồ Gươm D. Trên con đường

***Câu 2: Loài cây nào được ví như một cây đuốc rừng rực cháy giữa trời?***

A. Cây phượng B. Cây muồng C. Cây gạo D. Cây sấu

***Câu 3: Bài văn nói về những loài hoa nào?***

A. hoa gạo, hoa vông, hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa muồng, hoa sấu

B. hoa gạo, hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa mai

C. hoa sấu, hoa muồng, hoa phượng, hoa gạo

D. hoa gạo, hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa mai, hoa sấu

**Câu 4: Đánh dấu x vào cột thích hợp**

***Hoa sấu được tác giả nhận xét ra sao?***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Đúng*** | ***Sai*** |
| A. Những chùm hoa nhỏ xíu, sắc chỉ hơi hoe vàng |  |  |
| B. E dè và khiêm tốn như tính tình hoa sấu. |  |  |
| C. Lấp ló chùm quả xanh giòn |  |  |
| D. Màu hồng pha da cam chứ không đỏ gắt như vông như gạo |  |  |

**Câu 5: *Qua việc tả vẻ đẹp của các loài hoa, em có nhận xét gì về tình cảm của tác giả đối với thiên nhiên?***

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Câu 6: *Em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu với thiên nhiên?***

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Câu 7: *Trong câu “***Nhưng khi đi một mình, tôi thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài.***” có quan hệ từ là:***

A. nhưng B. thích C. các D. vừa

**Câu 8: C*ác từ láy trong đoạn cuối của bài:***

A. rực rỡ, bằng lăng, lấp ló B. rực rỡ, lấp ló, e dè

C. lấp ló, e dè, tính tình D. rực rỡ, lấp ló, xanh giòn

**Câu 9:** Tìm 1 từ trái nghĩa với từ **“nhỏ xíu”** và đặt câu với từ mới vừa tìm được.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

**Câu 10: Em đặt một câu có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị nguyên nhân - kết quả**

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………