**BÀI TẬP TOÁN**

**Bài 1 :** Tính chu vi hình chữ nhật:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Chiều dài 30 cm, chiều rộng 10 cm.

Bài giải................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………… | b. Chiều dài 30 cm, chiều rộng 2dmBài giải..................................................................………………………………………….………………………………………… ……………………………………… |

**Bài 2 :** Một tờ giấy hính chữ nhật có chiều rộng là 14 cm. Chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Tính chu vi tờ giấy hình chữ nhật đó.

Bài giải

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

**Bài 3 :** Một nền gạch nhà hình vuông có cạnh 12m. Tính chu vi nền nhà đó?

Bài giải

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

**Bài 4 :** Mỗi viên gạch men hình vuông cạnh 10 cm . Tính chu vi hình ghép bởi 4 viên gạch men đó như mỗi hình dưới đây :

a, b,

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

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

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**Bài 5 :** Tìm cạnh của một hình vuông, biết chu vi của hình đó đo được 1m 20cm.

Bài giải

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

**Bài 6 :** Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 35m, chiều dài hơn chiều rộng 15m. Người ta muốn rào xung quanh mảnh đất đó và để cửa ra vào rộng 3m, Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

Bài giải

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

**Bài 7 :** Một thửa ruộng hình chữ nhật dài 120m, chiều rộng bằng $\frac{1}{3 }$ chiều dài.Tính chu vi thửa ruộng đó?

Bài giải

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

**Bài 8 :** Đặt tính rồi tính :

a, 435 x 2 107 x 5 318 x 3

 460 x 2 423 x 2 222 x 4

 201 x 7 171 x 6 241 x 4

b, 567 : 5 977 : 3 869 : 4

 795 : 7 398 : 6 477 : 5

 676 : 8 289 : 9 705 : 3

**Bài 9**: Viết theo mẫu :

3675 = 3000 + 600 + 70 + 5 6000 + 700 + 9 =……….

1945 =……………………………. 4000 + 500 + 10 =………

1954 =……………………………. 3000 + 90 + 9 =…………

**Bài 10**:Trong vườn có 4 cây hồng và 30 cây chanh.Hỏi số cây chanh gấp mấy lần số cây hồng?

Bài giải

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

**Bài 11**:1 con lợn cân nặng 48kg,1 con vịt cân nặng 6kg. Hỏi con lớn cân nặng gấp mấy lần con vịt?

Bài giải

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

**Bài 12 :** Một cửa hàng có 132kg đường, đã bán $\frac{1}{4}$ số ki – lô – gam đường đó. Hỏ cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô- gam đường ?

Bài giải

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

**BÀI TẬP TOÁN**

**Bài 1:** Viết số gồm:

1. 2 nghìn, 3 trăm, 2 chục, 5 đơn vị: …………………
2. 4 nghìn, 2 trăm, 5 chục, 6 đơn vị: …………………
3. 3 nghìn, 5 chục: …………………
4. 8 nghìn, 6 đơn vị: …………………
5. 7 nghìn, 5 chục, 4 đơn vị: ………………

**Bài 2:** Viết (theo mẫu):

Mẫu: 4785 = 4000 + 700 + 80 + 5

|  |  |
| --- | --- |
| 6128 = ……...................................................7804 =……....................................................8888 = ……...................................................6060 = ……................................................... | 7007 = ……..................................................1098 = ……..................................................5403 = ……...................................................3470 = ……................................................... |

**Bài 3:** Điền vào ô trồng (theo mẫu):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số | 5432 | 4523 | 3254 | 2345 |
| Giá trị của chữ số 5 | 5000 |  |  |  |
| Giá trị của chữ số 4 |  |  |  |  |
| Giá trị của chữ số 3 |  |  |  |  |
| Giá trị của chữ số 2 |  |  |  |  |

**Bài 4:** Điền vào ô trồng (theo mẫu):

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số liền trước | Số đã cho | Số liền sau |
|  | 9999 |  |
|  | 7089 |  |
|  | 4000 |  |
|  | 3456 |  |
|  | 9898 |  |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số liền trước | Số đã cho | Số liền sau |
|  | 7899 |  |
|  | 1010 |  |
|  | 5555 |  |
|  | 3560 |  |
|  | 6785 |  |

 |

**Bài 2:** Điền vào chỗ chấm:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Số lớn nhất có 4 chữ số là: ……………..b) Số bé nhất có 4 chữ số là: ………………c) Số bé nhất có 5 chữ số là: ……………… | a) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là: ………………………………………….b) Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là: …………………………………………. |

**Bài tập Toán**

**I. Trắc nghiệm**

**Bài 1.**Số liền trước số 7895 là:

A. 6895

B. 8895

C. 7894

D. 7896

**Bài 2**. Chu vi hình chữ nhật là 96 cm. Nửa chu vi hình chữ nhật là:

A. 32cm

B. 30cm

C. 24cm

D. 48cm

**II. Tự luận**

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

a, Số gồm 1 nghìn, 2 trăm, 3 chục, 5 đơn vị được viết là …………..

b, Số gồm 5 nghìn, 2 đơn vị được viết là:……….....

**Bài 4 .**Viết số thích hợp vào ô trống :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chiều dài | Chiều rộng | Chu vi hình chữ nhật |
| 10cm | 5cm |   |
| 27m | 13m |   |

**Bài 5**. Một hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

**Bài 6.** **Cho dãy số :**2 ; 6 ;18 ; ..... ; ...... ; ......

Nêu quy luật viết các số trong dãy số và viết thêm 3 số tiếp theo của dãy số.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

**BÀI TẬP TOÁN**

**Bài 1:**Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8705 … 8710 999 … 1000 | 1km … 1010m 2km … 1450m + 430m  | 140 phút … 2 giờ 20 phút 3 giờ … 2 giờ 60 phút |

**Bài 2:**

a)Viết các số : 7892, 7899, 7819, 7900, 7993 theo thứ tự từ lớn đến bé:

………………………………………………………………………………………….

b) Viết các số : 4075, 4015, 4125, 4001, 4721 theo thứ tự từ bé đến lớn:

………………………………………………………………………………………….

**Bài 3:**Đoạn đường thứ nhất dài 2143m, đoạn đường thứ hai dài hơn đoạn đường thứ nhất 325m. Hỏi cả hai đoạn đường dài bao nhiêu mét ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………

**Bài 4:**Xe thứ nhất chở được 2340kg hàng, xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 475kg hàng. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………

**Bài 5:**

a) Tính tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau.

…………………………………………………………………………………………

b) Tính tổng của số lớn nhất có ba chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số.

…………………………………………………………………………………………

**Bài 6:** Tính chu vi hình vuông có cạnh:

|  |  |
| --- | --- |
| a) 9cm Bài giải……………………………………………………………………………………………………………………… | b) 15 dm Bài giải…………………………………………...…………………………………………...…………………………………………...  |

**Bài 7:** Tính chu vi chữ nhật có;

|  |  |
| --- | --- |
| a) chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm.Bài giải……………………………………………………………………………………………………………………… | b) chiều dài 18cm, chiều rộng 16cm.Bài giải…………………………………………...…………………………………………...…………………………………………...  |

**Bài 8:** Tính chu vi hình chữ nhật có chiều rộng 15cm, chiều dài hơn chiều rộng 15cm.

Bài giải

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

**Bài 9:** Một hình chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài giải

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

**Bài 10:** Tính độ dài một cạnh hình vuông biết chu vi hình vuông là 96cm.

Bài giải

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

**BÀI TẬP TIẾNG VIỆT**

**Bài 1**: Đọc đoạn thơ sau và điền vào bảng cho phù hợp:

Ông trời nổi lửa đằng đông

Bà sân vấn chiếc khan hồng đẹp thay

 Bố em xách điếu đi cày

Mẹ em tát nước nắng đầy trong khau

 Cậu mèo đã dậy từ lâu

Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sự vật được nhân hóa | Sự vật được gọi bằng | Sự vật được tả bằng những từ ngữ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Bài 2**: Đặt câu có dùng biện pháp nhân hóa để nói về:

- Con vật:……………………………………………………………………………….

- Cây hoa:……………………………………………………………………………….

**Bài 3**: Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào”? trong đoạn văn sau:

 Đầu hè năm ngoái, chị Dung và tôi trồng hai cây mướp. Một cây ở bờ ao. Một cây bên gốc mít. Sáng nào chị em tôi cũng ra tưới cho mầm cây và chờ nó lớn. Sao mà nó chậm lớn thế! Mấy cái lá mảnh mai màu men sứ. Ít hôm sau, mướp đã leo thoăn thoắt lên tới mặt giàn.

**Bài 4**: Gạch chân từ viết sai và viết lại cho đúng:

- nôn nao, lạ lùng, long lanh, lồng nàn. ………………………………………………..

- viếc lách, mải miết, kiệt sức, xiết chạy tay……………………………………………

- lườm lượp, nam châm, nuối tiếc, cá diếc……………………………………………..

**Đọc thầm và làm bài tập:**

**Bài 1: CON VOI CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO**

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, trên đường tiến quân, voi của Trần Hưng Đạo bị sa lầy. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách để cứu voi nhưng vô hiệu. Bùn lầy nhão, voi to nặng mỗi lúc một lún thêm mà nước triều lại đang lên nhanh. Vì việc quân cấp bách, Trần Hưng Đạo đành để voi ở lại. Voi chảy nước mắt nhìn chủ tướng ra đi.

Có lẽ vì thương tiếc con vật khôn ngoan, có nghĩa với người, có công với nước nên khi hô hào quân sĩ, Trần Hưng Đạo đã trỏ xuống dòng sông Hóa thề rằng: “Chuyến này không phá xong giặc Nguyên, thề không về đến bến sông này nữa!”. Lời thề bất hủ đó của Trần Hưng Đạo đã được ghi chép trong sử sách. Nhân dân địa phương đã đắp mộ cho voi, xây tượng voi bằng gạch, sau tạc tượng đá và lập đền thờ con voi trung hiếu này.

Ngày nay, sát bên bờ sông Hóa còn có một gò đất nổi lên rất lớn. Tương truyền đó là mộ voi ngày xưa.

**Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:**

***1. Trên đường tiến quân, voi của Trần Hưng Đạo gặp phải chuyện gì?***

a – Bị sa vào cái hố rất sâu.

b – Bị thụt xuống bùn lầy.

c – Bị nước triều cuốn đi.

***2. Hình ảnh “Voi chảy nước mắt nhìn vị chủ tướng ra đi” nói lên điều gì?***

a – Voi rất buồn vì không được cùng chủ tướng đi đánh giặc.

b - Voi rất buồn vì không được sống gần gũi bên chủ tướng.

c - Voi rất buồn vì phải ở lại một mình, không có ai bầu bạn.

***3. Dòng nào dưới đây nêu đúng 3 từ ngữ nói về con voi như nói về một người chiến sĩ?***

a – chảy nước mắt, có nghĩa, có công.

b – khôn ngoan, có nghĩa, có công

c – có nghĩa, có công, trung hiếu

***4. Vì sao lời thề của Trần Hưng Đạo bên dòng sông Hóa được ghi vào sử sách?***

a – Vì đó là lời thề thể hiện tinh thần quyết tâm tiêu diệt giặc Nguyên

b – Vì đó là lời thề thể hiện lòng tiếc thương đối với con voi trung nghĩa.

c – Vì đó là lời thề thể hiện sự gắn bó sâu nặng đối với dòng sông Hóa.

***5. Em hãy nêu nội dung chính của bài:***

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

***6. Em hãy đặt một câu có phép nhân hóa (trong câu đó có sử dụng dấu phẩy) để nói về một loài cây:***

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

***7. Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau:***

Nhân dân địa phương đã đắp mộ cho voi, xây tượng voi bằng gạch, sau tạc tượng đá và lập đền thờ con voi trung hiếu này.

***8. Câu “Voi chảy nước mắt nhìn chủ tướng ra đi.” Thuộc kiểu câu nào?***

a – Ai – làm gì?

b – Ai – là gì?

c – Ai – thế nào?

***9. Hãy kể tên những môn thể thao mà em biết? Em thích môn thể thao nào nhất?***

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

**---------------------------------------------------------------------------------------**

**Bài 2: ÔNG YẾT KIÊU**

Ngày xưa, có một người tên là Yết Kiêu làm nghề đánh cá. Yết Kiêu có sức khỏe hơn người, không ai địch nổi. Đặc biệt, Yết Kiêu có tài bơi lội. Mỗi lần xuống nước bắt cá, ông có thể ở dưới nước luôn sáu, bảy ngày mới lên.

 Hồi ấy, giặc ngoại xâm mang 100 thuyền lớn theo đường biển vào cướp nước ta. Nhà vua rất lo sợ, cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi ra đánh giặc. Yết Kiêu đến tâu vua:

 - Tôi tuy tài hèn sức yếu nhưng xin quyết tâm đánh giặc cứu nước.

 Vua hỏi:

 - Nhà ngươi cần bao nhiêu người? Bao nhiêu thuyền bè?

 - Tâu bệ hạ, chỉ một mình tôi cũng đủ.

 Vua cho một đội quân cùng đi với ông để đánh giặc. Ông bảo quân lính sắm cho ông một cái khoan, một cái búa rồi một mình lặn xuống đáy biển, tiến đến chỗ thuyền giặc, tìm đúng đáy thuyền, vừa khoan vừa đục. Ông làm rất nhanh, rất nhẹ nhàng, kín đáo, thuyền giặc đắm hết chiếc này đến chiếc khác. Thấy thế, quân giặc sợ lắm, chúng đành vội vã quay thuyền về, không dám sang cướp nước ta.

**Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:**

***1. Nhân vật Yết Kiêu có những đặc điểm gì nổi bật?***

a – Sức khỏe hơn người, có tài bơi lội.

b – Sức khỏe hơn người, có tài bắt cá.

c – Sức khỏe hơn người, đánh cá giỏi.

***2. Vì sao Yết Kiêu đến tâu vua xin được đi đánh giặc?***

a – Vì ông có sức khỏe hơn người, không ai địch nổi.

b – Vì ông có tài ở dưới nước sáu, bảy ngày mới lên.

c – Vì ông có lòng quyết tâm đánh giặc cứu nước.

***3. Yết Kiêu làm cách nào để phá tan thuyền giặc?***

a – Lặn xuống nước, đục thủng đáy thuyền.

b – Lặn xuống nước, đục thủng mạn thuyền.

c – Lặn xuống nước, đục thủng đuôi thuyền***.***

***4. Công việc phá thuyền giặc được Yết Kiêu làm ra sao?***

a – Nhanh chóng, nhẹ nhàng, táo bạo

b – Nhanh chóng, nhẹ nhàng, kín đáo

c – Nhanh chóng, nhịp nhàng, kín đáo

***5. Em hãy nêu nội dung chính của bài:***

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

***6. Em hãy đặt một câu có hình ảnh so sánh (trong câu đó có sử dụng dấu hai chấm) để nói về mặt trời:***

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

***7. Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái trong câu sau:***

Thấy thế, quân giặc sợ lắm, chúng đành vội vã quay thuyền về, không dám sang cướp nước ta.

***8. Câu “Ông làm rất nhanh, rất nhẹ nhàng, kín đáo, thuyền giặc đắm hết chiếc này đến chiếc khác.” Thuộc kiểu câu nào?***

a – Ai – làm gì?

b – Ai – là gì?

c – Ai – thế nào?

***9. Hãy kể tên một số lễ hội của Quảng Ninh mà em biết? Em thích lễ hội nào nhất?***

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

**Bài 3: BẠN TỐT HAY XẤU THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÌNH?**

Ở lớp Yến có một thành viên rất đặc biệt, các bạn thường bảo: chắc trời có sập xuống thì cậu ta cũng chẳng quan tâm đâu. Đấy là Bình “mọt sách”! Cái tên gọi đã nói lên tính cách. Cậu bạn suốt ngày chúi mũi vào sách vở, chẳng chơi với ai. Có mấy bạn trong lớp còn cá cược với nhau: Mọt Sách có nhớ hết tên và mặt các thành viên của lớp không? Một lần, cả lớp cùng tham gia kéo co tập thể. Vậy mà Mọt Sách nhất quyết không tham gia. Cậu bảo: “Tớ không thích. Mấy chuyện đấy chẳng giúp được gì!”. Đến khi Mọt Sách đi học bị đau bụng. Nhờ bạn cùng bàn phát hiện đưa lên phòng y tế kịp thời, cậu mới không phải vào bệnh viện. Cũng từ đấy, Mọt Sách thay đổi hẳn: quan tâm đến bạn bè nhiều hơn. Ai cũng yêu quý Mọt Sách, và tất nhiên không thể thiếu Yến rồi!

(Theo Hoài Trang)

*Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào ý trả lời đúng hoặc viết vào bài làm dưới chỗ chấm cho mỗi câu hỏi dưới đây:*

1. Vì sao Bình bị cả lớp gọi là “mọt sách”?

 A. Vì cậu suốt ngày đi chơi, không chịu học hành.

B. Vì cậu suốt ngày ngồi một mình trong lớp, không nói chuyện với ai.

C. Vì cậu không thích tham gia trò chơi kéo co cùng cả lớp.

D. Vì cậu suốt ngày đọc sách, không chơi với các bạn trong lớp.

2. Các bạn trong lớp cá cược với nhau điều gì?

A. Bình có nhớ hết mặt và tên các bạn trong lớp không.

B. Bình có chơi kéo co với các bạn trong lớp không.

C. Bình đọc được bao nhiêu quyển sách một ngày.

D. Bình có giải được các bài toán trong sách không.

3. Vì sao Bình không tham gia kéo co cùng các bạn trong lớp?

A. Vì cậu cho rằng việc đó rất nguy hiểm.

B. Vì cậu cho rằng việc đó rất tốn sức lực.

C. Vì cậu cho rằng việc đó rất vô ích.

D. Vì cậu sợ bị cô giáo mắng vì nghịch ngợm.

4. Chuyện gì khiến cho Bình “mọt sách” thay đổi thái độ với các bạn?

A. Cậu bị đau bụng và được mọi người giúp đỡ kịp thời.

B. Cậu bị đau bụng và được các bạn đưa đi bệnh viện.

C. Cậu bị đau bụng và được các bạn đến nhà thăm hỏi.

D. Cậu bị đau bụng và các bạn nói với cô giáo đưa cậu đi khám.

5. Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

6. Đặt mình vào vai Bình “mọt sách” sau khi được các bạn đưa lên phòng y tế, hãy nói lời xin lỗi và lời hứa với các bạn trong lớp? ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

7. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu văn dưới đây:

Những ngày đầu mới đến trường Bình suốt ngày chúi mũi vào sách vở chẳng chơi với ai.

8. Chọn bộ phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?” thích hợp để hoàn thành câu: Bố tặng cho mẹ một chiếc áo…

 A. bằng lụa tơ tằm

B. bằng những đường may khéo léo

C. bằng những chiếc cúc xinh xắn

D. bằng những nét vẽ tinh tế

9. Trong đoạn văn sau các sự vật được nhân hóa bằng cách nào?

 Bến cảng lúc nào cũng đông vui. Tàu mẹ, tàu con đậu đầy mặt nước. Xe anh, xe em tíu tít nhận hàng về và chở hàng ra. Tất cả đều bận rộn.

 A. Gọi sự vật như gọi người.

 B. Tả sự vật như tả người.

 C. Nói với sự vật như nói với người.

 D. Sự vật nói chuyện với nhau như hai người bạn.

10. Tìm 5 từ nói về các hoạt động trong lễ hội mà em biết:

………………………………………………………………………………………

11. Đặt câu có hình ảnh so sánh, trong câu có sử dụng dấu hai chấm nói về cảnh biển. Gạch chân dưới hình ảnh so sánh đó. …………………………………………………………………………………………

**Bài 4: RỪNG CÂY TRONG NẮNG**

Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời chẳng khác gì những cây nến khổng lồ. Đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn. Từ trong biển lá xanh rờn đã ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp, ta nghe thấy tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh. Chúng không ngớt bay đi, bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ.

Mùi hương ngòn ngọt, nhức đầu của những loài hoa rừng không tên đằm mình vào ánh nắng ban trưa. Mùi hương ấy khiến con người dễ sinh buồn ngủ. Người ta có thể sẵn sàng ngả lưng dưới bóng một cây nào đó rồi lơ mơ đưa mình vào một giấc ngủ chẳng đợi chờ…

Theo Đoàn Giỏi

*Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào ý trả lời đúng hoặc viết vào bài làm dưới chỗ chấm cho mỗi câu hỏi dưới đây:*

**Câu 1: Bài văn tả về các loài cây cối ở đâu?**

A. Ở bãi biển

B. Ở trong rừng

C. Ở cánh đồng

**Câu 2: Loài cây nào được nhắc đến trong bài?**

A. Cây phi lao.

B. Cây liễu.

C. Cây tràm.

**Câu 3: Rừng cây được miêu tả vào thời điểm nào trong ngày?**

A. Buổi sáng sớm

B. Buổi trưa

C. Buổi chiều tối

**Câu 4: Tác giả nghe được những âm thanh gì trong rừng?**

A. Tiếng chim.

B. Tiếng côn trùng.

C. Cả hai ý trên.

**Câu 5: Vì sao người ta dễ buồn ngủ khi đi trong rừng?**

A. Vì rừng cây đẹp quá.

B. Vì khu rừng quá rộng lớn.

C. Vì mùi hương của những loài hoa rừng.

**Câu 6: Bài văn này miêu tả cái gì?**

A. Rừng cây.

B. Các loài vật.

C. Các loài côn trùng.

**Câu 7:** Em hãy nêu nội dung chính của bài văn:

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

**Câu 8: Câu nào dưới đây được viết theo mẫu câu “Ai thế nào”?**

A. Đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn.

B. Các loài côn trùng không ngớt bay đi, bay lại.

C. Người ta có thể ngả lưng dưới bóng một cây nào đó rồi lơ mơ ngủ.

**Câu 9:** Đặt câu có hình ảnh nhân hóa nói về bầu trời, trong câu có sử dụng dấu phẩy. Gạch chân dưới hình ảnh nhân hóa đó. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Câu 10:** Ý nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ Quốc ca?

A. Nhạc của bài Quốc ca

B. Bài hát chính thức của một nước

C. Cờ tượng trưng cho một nước

**Câu 11:** Tìm 3 từ chỉ hoạt động của trí thức:

………………………………………………………………………………………

**Tập làm văn**

**Đề 1:** Em hãy viết một đoạn văn (từ 8 – 10 câu) kể về một cảnh đẹp ở quê hương em hoặc nơi em ở.

**Bài làm**

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

**Đề 2:** Em hãy viết một đoạn văn (từ 8 – 10 câu) kể về thành phố nơi em ở.

**Bài làm**

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