**BÀI TẬP THỨ HAI NGÀY 16/03/2020**

**Môn Toán**

1/ Đặt tính rồi tính:

1. 72,46 – 36,8 b. 234 + 527,89 c. 10,35 x 7,5 d. 24,36 : 0.6

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

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

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

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

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

2/ Tìm x:

1. 174 : x = 9,2 + 2,8 b. (x - 3) x 5 = 21

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

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

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

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

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

3/ Tính bằng cách thuận tiện

2,18 x 7 + 2,18 + 2,18 + 2,18

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

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

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

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

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

4/ Một đám đất hình thang có chiều cao 20,5m, đáy bé 18,3m; đáy lớn 22,5m. Giữa đám đất người ta đào một cái giếng hình tròn bán kính 1,3m. Tìm diện tích phần còn lại của đám đất.

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

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

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

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

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

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

**……………………………………………………………………………………..**

**Môn Tiếng Việt**

1/ Gạch dưới quan hệ từ trong câu và cho biết chúng biệu thị quan hệ gì?

**Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương**

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

2/ Thêm vế câu thích hợp vào chỗ chấm

Hễ trời mưa to....................... ........................................................................

3/ “Mặc dù có sức khỏe và được các loài chim nghiêng mình cúi chào, nhưng đại bàng cũng không cậy sức khỏe của mình để đán áp các giống chim khác”.

Dấu phẩy dùng trong các câu trên có tác dụng....... ..................................................

4/ Đặt câu với các cặp từ sau:

a/ Tuy. ......................................nhưng ............................................

b/ Hễ... .................................... thì ..................................................

**BÀI TẬP THỨ BA NGÀY 17/03/2020**

**Môn Toán**

**1/ Đặt tính rồi tính:**

a, 1325,75 + 72,3 b, 7896 – 235,71 c, 715,08 : 15 d, 108,11 x 101

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

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

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

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

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

**2/ Tìm y, biết:**

a, (y + 23,5) : 3 = 13 b, (y – 167,8) x 11 = 392,7

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

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

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

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

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

**3/ Tính bằng cách thuận tiện nhất:**

a, 13,09 x 81,3 + 13,09 x 30,8 – 13,09 x 12,1

b, 71,5 x 13,7 + 56,35 x 71,5 + 29,95 x 71,5 - 250

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

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

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

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

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

4/ Một nông trường đặt kế hoạch năm 2018 đạt năng suất 8,2 tấn trên 1ha. Nhưng thực tế mỗi héc – ta của nông trường đã thu hoạch được 9,02 tấn. Hỏi nông trường đó đã thực hiện được:

a, Bao nhiêu phần trăm kế hoạch?

b, Vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

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

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

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

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

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

**Môn Tiếng Việt**

1/ Hãy đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ chỉ nguyên nhân – kết quả để nối các vế câu. Xác CN,VN của câu vừa đặt.

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

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

2/ Trong câu ghép sau có bao nhiêu vế câu, các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?

***“Mặc dù tên cướp rất hung hang, gian xảo nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8.”***

3/ Hãy đóng vai Người em và kể lai câu chuyện “Cây khế”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**BÀI TẬP THỨ TƯ NGÀY 18/03/2020**

**Môn Toán**

**1/ Đặt tính rồi tính**

a) 19,24 : 3,7 b) 0,456 : 0,08 c) 0,5292 : 0,42 d) 14,4 : 3,75

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

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

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

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

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

**2/ Tìm *x***

a) *x* x 2,6 = 8,84 b) *x* x 0,36 = 1,08 x 2,4

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

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

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

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

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

**Bài 3 : Tính**

a) (54,6 + 31,8) : 3,2 – 15,43 b) 12,22 : (10,5 – 5,8) x 2,05

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

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

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

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

**Bài 4 :** Mảnh đất hình thang có chiều cao 15m, tỉ số giữa đáy lớn và đáy bé là . Tính độ dài mỗi cạnh đáy của mảnh đất. Biết diện tích của mảnh đất đó là 240m2.

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

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

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

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

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

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

**Môn Tiếng Việt**

**1/ Xác định CN, VN trong các câu ghép sau:**

1. Nhiều chàng trai tuấn tú lần lượt trổ tài nhưng vua Hùng chưa chọn ai làm rể.

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

1. Sơn Tinh là chúa miền non cao còn Thủy Tinh là vua miền nước thẳm.

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

1. Nếu ai đem được của lạ, vật quý đến trước thì ta sẽ gả con gái cho người ấy.

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

**2/ Chọn từ có tác dụng nối hoặc dấu câu thích hợp điền vào chỗ trống trong mỗi câu ghép dưới đây:**

a. Ba em làm nghề gác rừng …….. em rất thích đi thăm rừng cùng ba.

b. Trong rừng, không khí thật dễ chịu …... chim hót rộn ràng như ngày hội.

c. … … Lan, Hoa chăm chỉ học tập … … các bạn đã được nhận thưởng.

**3/ Xác định các vế câu và cặp quan hệ từ trong câu ghép dưới đây.**

Vì trời nắng to và kéo dài nên một số cây cỏ bị héo úa.

Vế 1 :…………………………………………………………………………

Vế 2 :…………………………………………………………………………

Cặp QHT :…………………………………………………………………

**BÀI TẬP THỨ NĂM NGÀY 19/03/2020**

**Môn Toán**

**(Khoanh vào đáp án đúng nhất)**

**Bài 1.** Giá trị của chữ số 4 trong số 25,604 là:

1. 4 B.  C. D. 

**Bài 2. Số lớn nhất trong các 37,42 ; 37,24 ; 40,9 ; 40,89 là:**

A.37,42 B. 37,24 C. 40,9 D. 40,89

**Bài 3.** Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

1. 65% B.60%

C. 55 % D. 40%

**Bài 4. Kết quả của phép tính 3,2 + 4,65 : 1,5 là:**

A. 6,783 B.6,3

1. 5,233 D.0,969

**Bài 5.** Số thập phân gồm 7 đơn vị, 3 phần mười, 7 phần nghìn viết là :

1. 7,37 B. 7,037 C.7,307 D. 73,007

**Bài 6. Biết : 9,7*x* 8 < 9,718. Giá trị của chữ số *x* là:**

A. 3 B.2 C.1 D.0

**Bài 7. Tỉ số phần trăm của 9 và 36 là:**

1. 15% B. 25% C. 35% D. 20%

**Bài 8. là: Kết quả của phép tính ( 12,03 – 2,03) × 5,4**

A. 5,40 B.45

C. 54 D.0,54

**Bài 9:**  Hỗn số 2 được viết dưới dạng số thập phân là:

A/ 2,15 B/ 22,5 C/ 2,015 D/ 2,0015

**Bài 10:**

Chữ số 7 trong số thập phân 69,278 có giá trị là:

A. 7 B. 70 C. 7/10 D. 7/100

**Bài 11:** Số 5,3 viết dưới dạng hỗn số là:

A. 5 B. 3 C. 3 D. 5

**Bài 12**: Số lớn nhất trong các số 12,25 ; 9,925 ; 13,52 ; 12,045 là :

A . 12,25 B . 9,925 C . 13,52 D . 12,045

**Bài 13** Một trường học có 800 học sinh, số học sinh nữ chiếm 52,5%. Số học sinh nữ là:

A . 410 B . 420 C . 430 D . 440

**Bài 14** : Một cái sân hình tam giác có cạnh đáy 8 m, chiều cao 6m. Diện tích cái sân là

A.23 m2 B. 24 m2 C. 25 m2 D. 25 m2

**Bài 15**. Số 12 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 12,900 B. 12,09 C. 12,9 D. 12,90

**Bài 16**: .Kết quả của biểu thức  87,5 x 10 là :

A. 8,75         B.  87,5                 C. 875                   D. 7850.

**Bài 17:** Với 2,5 x = 0,025 thì số điền vào ô trống là:

1. 10 B. 0,01 C. 0,001 D. 100

**Bài 18:** Tỉ số phần trăm của 75 và 300 được tính là:

1. 300 : 75 = 4 = 40% C. 75 : 300 = 0,25 = 25%
2. 300 x 75 : 100 = 22,5% D. 300 : 75 = 4 = 400%

**Bài 19:** Trong các số thập phân dưới đây, chữ số 5 của số thập phân nào chỉ hàng phần trăm:

A. 523,41 B. 432,15 C. 235,41 D. 423,51

**Bài 20 :**. Biểu thức: 43,127 x 10 : 0,01 có kết quả là:

A. 43,127 B. 431,27 C. 4312,7 D. 43127

**Môn Tiếng Việt**

**(Khoanh vào đáp án đúng nhất)**

**Câu 1. Từ lướt thướt đồng nghĩa với từ nào?**

A. Lượt thượt B. Lượt là

C.Lướp tướp D. Lướt mướt

**Câu 2. Từ lướt thướt thuộc loại từ nào?**

A.Danh từ B. Động từ C. Tính Từ D. Bổ ngữ

**Câu 3: Nhóm từ nào dưới đây là những từ đồng âm?**

1. Chạy đua, chạy giặc, chạy tiền.
2. Đánh cờ, đánh giặc, đánh trống.
3. Trong veo, trong vắt, trong xanh.
4. Thi đậu, xôi đậu, chim đậu trên cành.

**Câu 4**: Trong câu “Ông cùng vợ con đào suốt một năm trời được gần bốn cây số mương xuyên đồi dẫn nước từ rừng già về thôn, trồng một héc ta lúa nước để bà con tin.” Có mấy động từ:

1. Một động từ.
2. Hai động từ.
3. Ba động từ.
4. Bốn động từ.

**Câu 5.Chọn ý thích hợp nào dưới đây để giải thích từ: “hạnh phúc”?**

a. Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon ngủ yên.

b. Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.

c. Hồ hởi, háo hức, sẵn sàng làm mọi việc.

d. May mắn vui vẻ trong việc làm, trong cách cư xử.

**Câu 6. Từ in đậm trong câu sau đây biểu thị quan hệ gì?**

“Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách cứu voi ra khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu ”.

a. Tương phản

b. Tăng tiến

c. nguyên nhân- kết quả.

d. Điều kiện - kết quả

**Câu 7. Từ “dũng cảm” trong câu “Cháu quả là chàng gác rừng dũng cảm!” thuộc từ loại nào?**

a) Động từ b) Tính từ c) Danh từ d) Quan hệ từ

**Câu 8: Câu văn “Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà” có:**

a.1 động từ. b.2 động từ. c.3 động từ. d. 4 động từ.

**Câu 9.** Từ ***“ hạnh phúc ”*** thuộc loại từ nào dưới đây ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. danh từ | B. tính từ | C. động từ | D. đại từ |

**Câu 10 :** *Từ* ***“ăn ”*** *nào được dùng theo nghĩa gốc?***:**

A. Ăn ảnh B. Ăn nắng C. Nước ăn chân . d. Ăn cơm .

**Câu 11**: Từ nào dưới đây có tiếng đồng không có nghĩa là cùng?

A. Đồng hương B. Thần đồng C. Đồng nghĩa D. Đồng chí

**Câu 12: Những cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau**

1. Leo –chạy B. Chịu đựng- rèn luyện

C. Luyện tập –rèn luyện D. Đừng –ngồi

**Câu 13**:Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ ***tự trọng***?

1. Tin vào bản thân mình
2. Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình
3. Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác
4. Coi trọng mình và xem thường người khác.

**Câu 14: Dòng nào dười đây nêu đúng quy định viết dấu thanh khivie6t1 một tiếng?**

1. Ghi dấu thanh trên chữ cái ở giữa các chữ cái của phần vần
2. Ghi dấu thanh trên một chữ cái của phần vần
3. Ghi dấu thanh vào trên hoặc dưới chữ cái ghi âm chính của phần vần
4. Ghi dấu thanh dưới một chữ cái của phần vần

Câu 15: ***Câu kể*** hay **câu trần thuật** được dung để:

1. Nêu điều chưa biết cấn được giải đáp
2. Kể ,thông báo, nhận định, miêu tả về một sự vật , một sự việc.
3. Nêu yêu cầu, đề nghị với người khác
4. Bày tỏ cảm xúc của mình về một sự vật ,một sự việc

**Câu 16: Câu nào dưới đây dùng dấu hỏi chưa đúng?**

1. Hãy giữ trất tự?
2. Nhà bạn ở đâu?
3. Vì sao hôm qua bạn nghỉ học?
4. Một tháng có bao nhiêu ngày hả chị?

**Câu 17: Câu nào dưới đây dùng dấu phẩy chưa đúng?**

1. Mùa thu, tiết trời mát mẻ.
2. Hoa huệ hoa lan, tỏa hương thơm ngát.
3. Từng đàn kiến đen, kiến vàng hành quân đầy đường.
4. Nam thích đá cầu, cờ vua.

**Câu 18:**Trạng ngữ trong câu sau: **“Nhờ siêng năng, Nam đã vượt lên đứng đấu lớp.”** bổ sung cho câu ý nghĩa gì?

1. Chỉ thời gian
2. Chỉ nguyên nhân
3. Chỉ kết quả
4. Chỉ mục đích

**Câu 19: Trong các câu sau, câu nào là câu ghép**

1. Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran.
2. Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh mùa đông.
3. Mỗi lần dời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó to.
4. Mưa rào rào trên sân gạch, mưa đồm độp trên phên nứa.

**Câu 20: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây ca ngợi đạo lý thủy chung, luôn biết ơn những người có công với nước với dân?**

1. Muôn người như một
2. Chịu thương ,chịu khó
3. Dám nghĩ dám làm
4. Uống nước nhớ nguồn.

**BÀI TẬP THỨ SÁU NGÀY 20/03/2020**

**Môn Toán**

**(Khoanh vào đáp án đúng nhất)**

**Bài 1. Số 128% viết dưới dạng số thập phân là:**

A. 128,0 B. 12,8 C. 1,28 D. 0,128

**Bài 2. Kết quả của phép tính 3,8 x 8,4 là:**

A.31,2 9 B. 31,92 C. 31,09 D. 31,02

**Bài 3. Bánh xe bé của một đầu máy xe lửa có đường kính là 1,2m. Chu vi của bánh xe đó là:**

1. 3,768 m B.37,68 m

C. 376,8m D. 3,0768m

**Bài 4. Kết quả của phép tính 108 : 22,5 là:**

A. 480 B.4,08

1. 4,008 D. 4,8

**Bài 5. Hình hộp chữ nhật có:**

1. 4 mặt, 8 cạnh , 4 đỉnh B. 6 mặt, 12 cạnh , 8 đỉnh

C. 8 mặt, 12 cạnh , 4 đỉnh D. 6 mặt, 12 cạnh , 4 đỉnh

**Bài 6: Hỗn số  viết dưới dạng số thập phân là:**

1. 2,306 B. 23,60 C. 2,360 D. 23,06

**Bài 6. Hình lập phương có:**

A. 4 mặt, 8 cạnh , 4 đỉnh B. 6 mặt, 12 cạnh , 4 đỉnh

C. 8 mặt, 12 cạnh , 4 đỉnh D. 6 mặt, 12 cạnh , 8 đỉnh

**Bài 7.** Số thập phân gồm ***3 chục, 6 đơn vị, 5 phần mười và 2 phần nghìn*** được viết là:

A. 36,52 B. 345,2 C. 36,502 D. 3,452

**Bài 8.**  Số thập phân ***512,49*** được đọc là:

A. Năm một hai phẩy bốn chín.

B. Năm trăm mười hai phẩy bốn mươi chín.

C. Năm trăm mười hai phẩy bốn chín.

D. Năm mười hai phẩy bốn mươi chín.

**Bài 9: Số lớn nhất trong các số 3,098; 5,987 ; 5, 879; 8, 869; 5,897 là:**

A. 3,098 B. 8,869 C. 5,897 D. 5,978

**Bài 10:**  Phép toán đổi 6,97 m2 = …………cm2 có kết quả là

1. 4697 B. 6970 C. 69700 D. 97600

**Bài 11: Số 8,7*x*8 < 8,718 chữ số thay vào *x* là:**

A. 0 B.1 C.9 D.2

**Bài 12**: **Phép toán đổi** 7 tấn = . . . . . kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A . 7 kg B . 70 kg C . 7 000kg D . 700 kg

**Bài 13**: Phân số được viết thành số thập phân là:

A. 345,10 B. 34,5 C. 10,345 D. 3,45

**Bài 14** : Hỗn số 2 được viết thành số thập phân là:

A. 2,9100 B. 29,100 C. 2100,9 D. 2,09

**Bài 15.** Số 8 trong số thập phân 76,815 có giá trị là:

A.  B.  C.  D. 8

**Bài 16: Lớp 5A có 15 học sinh nữ và 20 học sinh nam. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh nam là :**

A. 0,75%         B.  7,5%                 C. 750%                  D. 75%.

**Bài 17:** Số thập phân 0,725 được viết thành tỉ số phần trăm là:

A. 0,725% B. 7,25% C. 72,5% D. 725%

**Bài 18:** Số thập phân 4,5 bằng số nào dưới đây ?

A. 4,500 B. 4,05 C. 4,050 D. 4,005

**Bài 19:** Viết số thập phân có: Không đơn vị, một phần mười và ba nghìn .

A. 1,3 B. 0,13 C. 0,103 D. 0,1003

**Bài 20 :**  Một hình tam giác có độ dài đáy là 1,2m và chiều cao là 7dm. Diện tích hình tam giác là:

A. 0,42m2 B. 0,84m2 C. 8,4m2 D. 4,2m2

**Môn Tiếng Việt**

**(Khoanh vào đáp án đúng nhất)**

**Câu 1: Bài văn Lập làng giữ biển có mấy thế hệ trong gia đình?**

1. Hai thế hệ B. Ba thế hệ

C.Bốn thế hệ D. Năm thế hệ

**Câu 2: Bố và ông Nhụ bàn nhau việc gì?**

1. Di dân ra đảo
2. Đưa cả nhà Nhụ ra đảo
3. Di dân ra đảo và đưa cả nhà Nhụ ra đảo
4. Lập làng giữ biển

**Câu 3: Việc lập làng mới ngoài đảo có gì lợi?**

1. Đất rộng bãi dài, cây xanh, nước ngọt, ngư trường gần.
2. Có đất để phơi lưới ,buộc thuyền.
3. Ở gần luồng cá nên đánh cá dễ dàng.
4. Có nhiều tôm cá.

**Câu 4: Nhụ nghĩ kế hoạch của bố như thế nào?**

1. Nhụ chưa tin lắm vào kế hoạch và ước mơ của bố.
2. Nhụ tin vào kế hoạch và ước mơ của bố.
3. Nhụ không tin lắm vào kế hoạch và ước mơ của bố.
4. Nhụ đi rồi sau đó cả nhà , cả làng sẽ đi.

**Câu 5: Tác giả viết câu chuyện Lập làng giữ biển để làm gì?**

1. Để ca ngợi những người dân chài có tinh thần xây dựng và giữ gìn mảnh đất của Tổ quốc.
2. Để ca ngợi những người dân chài dám lập làng mới ngoài đảo.
3. Cả hai ý trên đều đúng

**Câu 6: Cao Bằng là tỉnh thuộc khu vực nào?**

1. Bắc Bộ B. Nam Bộ C. Đồng bằng song Cửu Long

**Câu 7: Ở khổ 1, tác giả giới thiệu địa thế của Cao Bằng**

1. Xa xôi B. Hiểm trở
2. Khúc khuỷu D. Quanh co

**Câu 8: Những từ ngữ nào trong khổ thơ đầu cho thấy Cao Bằng có địa thế xa xôi, hiểm trở?**

1. Qua B. Lại vượt C. Tới

**Câu 9: Hình ảnh “mận ngọt đón môi ta dịu dàng” nói lên điểm gì của người Cao Bằng?**

1. Lòng mến khách B. Sự đôn hậu

C. Sự thật thà D. Sự thủy chung

**Câu 10: Có mấy hình ảnh so sánh được sử dụng trong bài thơ này?**

1. Hai hình ảnh so sánh.
2. Ba hình ảnh so sánh.
3. Bốn hình ảnh so sánh.
4. Năm hình ảnh so sánh.

**Câu 11: Khổ thơ cuối nói lên điều gì?**

1. Cao Bằng ở xa lắm
2. Người Cao Bằng vì nước mà giữ vững biên cương Tổ quốc.
3. Cao Bằng là nơi biên cương Tổ quốc.

**Câu 12: Trong truyện Ông Nguyễn Khoa Đăng SGKTV2-40 người ta giới thiệu ông là một người như thế nào?**

1. Một vị vua hiền tốt bụng
2. Một vị quan thanh liêm
3. Một vị quan án có tài xét xử, được dân mến phục.
4. Một vị quan được mọi người dân tin yêu và ngưỡng mộ.

**Câu 13: Ông Nguyễn Khoa Đăng đã làm cách nào để tìm ra kẻ lấy trộm tiền của người bán dầu**

1. Bỏ tiền vào nước xem có váng dầu nổi lên không
2. Đánh đòn người mù
3. Cả A,B đều đúng
4. Cả A,B đều sai.

**Câu 14: Thế nào là kể chuyện?**

1. Là kể một câu chuyện có đấu có cuối.
2. Là kể một chuỗi sự việc có liên quan với nhau
3. Là kể một số sự vật có liên quan đến nhân vật
4. Là kể một chuỗi sự việc có đầu ,có cuối liên quan đến một hay một số nhân vật. Mỗi câu chuyện nói một điều có ý nghĩa.

**Câu 15: Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào?**

1. Có mở đầu, diễn biến, kết thúc

B.Có mở đầu, diễn biến và ý nghĩa của truyện.

C. Có mở đầu, diễn biến và cảm xúc của người viết truyện.

D. Cả A, B, C đều sai.

**Câu 16: Nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấm.**

1. Nguyên nhân-kết quả
2. Kết quả - nguyên nhân
3. Điều kiện –kết quả
4. Kết quả -điều kiện

**Câu 17: Câu nào dung chưa đúng quan hệ từ để nối các vế câu?**

1. Mặc dù điểm toán thấp hơn điểm tiếng việt nhưng em vẫn thích học toán.
2. Tuy chúng tôi ở xa nhưng tình bạn vẫn thắm thiết.
3. Cả lớp em đều gần gũi và động viên An dù An vẫn mặc cảm xa lánh bạn bè.

**Câu 18: Vế câu nào chỉ kết quả trong câu: “Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng”**

1. Nếu là chim
2. Tôi sẽ là loài bồ câu trắng.
3. Sẽ là loài bồ câu trắng.

Câu 19: Câu **“Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi”**. Có mấy vế câu?

1. Một vế câu
2. Hai vế câu
3. Ba vế câu
4. Bốn vế câu

**Câu 20: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ công minh?**

1. Lẽ phải, lẽ công bằng, phù hợp với lợi ích chung của xả hội.
2. Công bằng và sang suốt.
3. Ngay thẳng, không thiên vị.
4. Đề ra cho mọi người đều thấy, đều biết , không giữ gìn.