**Ôn tập cuối năm**

**Đề 5**

**I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:** Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời

**Câu 1:**

a) Phân số có giá trị bằng 1 là:

A.  B.  C.  D. 

b) Phân số có giá trị bé hơn 1 là:

A.  B.  C.  D. 

**Câu 2:**

a) Phân số  rút gọn được phân số:

A.  B.  C.  D. 

b) Phân số gấp 4 lần phân số  là:

A.  B.  C.  D. 

**Câu 3:**

a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150 B. 150 000 C. 15 000 D. 1500

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 tấn 5 tạ = ..... kg là:

A. 3500 B. 3005 C. 350 D. 305

**Câu 4 :**Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 18cm và 28cm. Tính diện tích tấm kính đó.

A. 252cm² B. 540 cm C. 504cm² D. 54cm²

**II.PHẦN TỰ LUẬN**

**Câu 1: Tính**

 +  =  **-**  = x  = :  =

**Câu 2:**Tìm *x,* biết:

: *x* =3 x =  x y =  y :  = 



**Câu 3:** Một cửa hàng có 120 bao gạo, cửa hàng đã bán  số bao gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bao gạo ?

**Câu 4:***.*Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

**Câu 5**: Tính nhanh

2017 x 34 + 2017 x 65 + 2017 \

**Tiếng Việt**

**Con chuồn chuồn nước**

Ôi chao! 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 thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân.

Rồi đột nhiên, chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. Mặt hồ trải rộng mênh mong và lặng sóng. Chú bay lên cao hơn và xa hơn. Dưới tầm cánh chú bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: Cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên từng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.

Nguyễn Thế Hội

\* Dựa và nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1(0,5 điểm-M 1): Đoạn văn miêu tả về con vật gì?

1. Chú chuồn chuồn. B. Đàn trâu. C. Đàn cò D. Đàn bò

Câu 2(0,5 điểm- M 1) : Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh của chú chuồn chuồn được so sánh bằng hình ảnh nào?

A. Như viên bi. B. Như hòn than. C. Như thủy tinh. D. Như hòn đá

Câu 3(0,5 điểm-M 1 ): Câu “*Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao !”* Thuộc kiểu câu nào?

A. Ai thế nào ? B. Ai làm gì ? C. Ai là gì ? D.Câu cảm

Câu 4(0,5 điểm- M 2) : Đoạn 1 của bài văn miêu tả những bộ phận nào của chú chuồn chuồn?

A. Thân, cánh, đầu, mắt. B. Chân, đầu, đuôi. C. Cánh, mắt, đầu. D.Đầu chân

Câu 5(1 điểm- M 2): Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của câu sau :

“*Rồi đột nhiên, chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên”.*

+ Trạng ngữ:…………………………………………………….

+ Chủ ngữ:………………………………………………………

+ Vị ngữ:…………………………………………………………

Câu 6(0,5 điểm-M 2): Bộ phận chủ ngữ trong câu:

“*Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao !”* là :

A. Chú. B. Chú chuồn chuồn nước C. Mới đẹp làm sao. D. Mới đẹp

Câu 7(0,5 điểm- M 2) : Đoạn 2 của bài đọc miêu tả cảnh gì?

A. Cảnh đẹp của lũy tre, cánh đồng.

B. Cảnh đẹp của đất nước dưới tầm cánh của chú chuồn chuồn.

C. Bầu trời trong xanh.

D. Cảnh đẹp của đất nước.

Câu 8(1 điểm-M 3 ): Tìm trong bài đọc và viết ra một câu kể thuộc kiểu câu Ai thế nào ?

Câu 9(1 điểm-M 3)

Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu.

Đoạn văn trên được tác giả sử dựng biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả?

A. Nhân hóa

B. So sánh

C. Cả so sánh và nhân hóa

D. Lặp lại từ ngữ.

Câu 10(1điểm- M 4) : Tìm trong bài và viết ra 3 danh từ, 3 động từ, 3 tính từ:

+Danh từ:........................................................................................

+Động từ:........................................................................................

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

**Đề 6**

**I. Phần trắc nghiệm :** Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

**Câu 1:** Giá trị của chữ số 4 trong số 9 894 901 là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 4 000 000 | B. 400 000 | C. 40 000 | D. 4000 |

**Câu 2:** Phân số  rút gọn về phân số tối giản là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | B. | C. | D. |

**Câu 3:** Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5 tấn 2 tạ = ….kg là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 5020 | B. 5200 | C. 5002 | D. 6200 |

**Câu 4:** Phân số có giá trị bằng 1 là:

A.  B.  C.  D.

**Câu 5:** Phân số có giá trị bé hơn 1 là:

A.  B.  C. D.

**Câu 6:** Hình bình hành là hình:

A. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

B. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

C. Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

D. Có bốn cạnh bằng nhau.

**Câu 7:** Phân số bé nhất trong các phân số  là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | B. | C. | D. |

**Bài 6**: Quãng đường AB dài 41 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000, quãng đường từ A đến B đo được bao nhiêu mi-li-mét ?

A. 41000mm B. 4100mm C. 410mm D. 41mm

**II. Phần tự luận**

**Bài 1** : Tính:

|  |  |
| --- | --- |
| a)  b) | c)  d) |
|  |  |

**Bài 2** : Tìm X, biết:

|  |  |
| --- | --- |
| a) | b) |

**Bài 3** : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng  chiều dài.

a) Tính chu vi và diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) Trung bình cứ 100m2 người ta thu hoạch được 120kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

**Bài 4** : Tính bằng cách thuận tiện nhất:

