**Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020**

**ÔN TOÁN**

**PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM**

**1/. Số liền sau của 6359 là:**

A. 6358

B. 6349

C . 6360

D .6369

**2, Trong các số: 8572 ; 7852 ; 5872 ; 8752 số lớn nhất là:**

A .8572

B .8752

C .7852

D .5872

3)Số gồm có 4 trăm, năm vạn, bảy ngàn, linh tám là:

A. 57408

B. 4578

C. 54708

D. 5478

**4)** Số lớn nhất của số có bốn chữ số và số bé nhất có hai chữ số, tích của chúng là:

A. 99990

B. 89991

C.9999

D. 10000

**5)** Chu vi hình vuông là 20 m cạnh của chúng là:

A. 80m

B. 5m

C . 4m

D. 16m

6)Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 3 là thứ 5, ngày 30 tháng 3 là thứ mấy?

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

### **PHẦN II: TỰ LUẬN**

**Bài 1.Đặt tính rồi tính:**

1. 108 x 8 b) 419 x 2 c) 261 : 3 d) 842 : 7

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

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

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

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

**Bài 2.Tìm x:**

a) 8462 – *x* = 762 b) *x* x 9 = 2763

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

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

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

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

**Bài 3.Tính giá trị biểu thức:**

1. 1624 x 3 – 287 b) 625 : 5 x 1

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

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

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

**Bài 4. Đổi đơn vị:**

1. 3km 4m = …………m b) 6hg 7g = ……….. g c) 7 tạ 5 yến = …… kg

**Bài 5.** Tính chu vi của một vườn cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng là 60 m.

**Bài giải**

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

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

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

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

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

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

**TIẾNG VIỆT**

**I. Chính tả :**

Viết bài: **Người trí thức yêu nước** sách Tiếng Việt 2 trang 28

**II. Luyện từ và câu:**

**Bài 1**: Đánh dấu phẩy dấu chấm vào đoạn văn cho phù hợp ( Lưu ý đọc kĩ đoạn văn.Chỉ đánh dấu chấm khi hết ý trọn vẹn) sau đó chép lại cho đúng:

Quả măng cụt tròn như quả cam to bằng nắm tay trẻ con toàn thân tím sẫm ngả sang đỏ cuống nó to và ngắn quanh cuống có bốn năm cái tai tròn úp vào quả.

Tách nửa vỏ trên ruột măng cụt sẽ hiện ra trắng muốt như hoa bưởi có đến bốn năm múi to không đều nhau ăn vào ngọt trong miệng và toả hương thoang thoảng

**Bài 2:** Tìm từ chỉ hoạt động, đặc điểm trong các câu sau:

Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi…Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ.

- Các từ chỉ hoạt động là:......................................................................................

- Các từ chỉ đặc điểm là:......................................................................................

**III. Tập làm văn:**

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em.

**Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020**

**TOÁN**

**PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM**

**1/Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:**

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A. 9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) Bốn số nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

**c)** Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

A. Thứ hai.          B. Thứ ba.            C. Thứ tư.          D. Thứ năm.

**d)** Điền vào chỗ trống.



|  |
| --- |
| Đồng hồ chỉ…………………………  Hoặc ……………………………….. |

**2/**Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB sau đây (điền M dưới vạch phù hợp)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2

### **PHẦN II: TỰ LUẬN**

**Bài 1:**Đặt tính rồi tính:

a. 2124 + 4357 b. 751 – 437 c. 124 x 4 d. 565: 7

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

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

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

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

**Bài 2:** Tính giá trị của biểu thức

a. 103 x 5 – 243 b. (23 + 11) x 2

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

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

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

c. 210 - 927 : 9 135 - 48 + 5

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

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

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

**Bài 3:** Nhà bác Tư dự định trồng 45 cây dừa, tính ra còn 1/9 số cây dừa chưa trồng. Hỏi bác Tư đã trồng được bao nhiêu cây dừa?

**Bài giải**

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

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

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

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

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

**Bài 4:** Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 8m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi mảnh đất đó?

**Bài giải**

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

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

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

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

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

**Bài 5:** Mai có 24 nhãn vở, Liên có số nhãn vở gấp đôi Mai. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

**Bài giải**

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

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

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

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

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

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

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

**TIẾNG VIỆT:**

**I. Chính tả:**

Viết bài Ê- đi- xơn sách Tiếng Việt 3 tập 2 trang 33

**II. Luyện từ và câu:**

**Bài 1:** Hãy chép lại đoạn thơ sau và gạch chân những hình ảnh so sánh tìm được:

Lá thông như thể chùm kim

Reo lên trong gió một nghìn âm thanh

Lá lúa là lưỡi kiếm cong

Vây quanh bảo vệ một bông lúa vàng

Lá chuối là những con tàu

Bồng bềnh chở nặng một màu gió trăng.

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

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

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

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

**Bài 2**: Tìm từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm trong các câu sau:

Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi…Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ.

- Các từ chỉ sự vật là:......................................................................................

- Các từ chỉ hoạt động là:......................................................................................

- Các từ chỉ đặc điểm là:......................................................................................

**Bài 3:** Đặt 3 câu theo kiểu câu Ai là gì?

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

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

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

**Bài 4:** Hãy khoanh một từ viết sai chính tả trong từng dòng sau:

a)    Chạn bát, trạm xá, trách mắng, chông chờ.

b)   Nhà dông, rung động, chiếc giường, để dành.

c)    Già dặn, rôm rả, giằng co, dành giật.

**III. Tập làm văn:**

Em hãy viết một bức thư ngắn từ 7 đến 10 câu cho một người bạn, kể những điều em biết về một vùng quê nơi em đang sinh sống theo gợi ý sau:

a. Em viết thư cho bạn tên là gì?

+ Học sinh trường nào?

b. Tự giới thiệu em tên là gì? ở đâu? Học sinh lớp mấy, trường nào?.

c. Em viết thư gửi bạn để làm gì ?

d. Hỏi thăm sức khỏe bạn.

e. Kể cho bạn biết những điều em biết về một vùng quê nơi em đang sinh sống:

+ Kể vài cảnh đẹp; con người, sự vật mà em yêu quý quê em.

g. Lời chúc, chia tay, hẹn thư sau, ký tên.

**Thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020**

**TOÁN**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:**

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

**Bài 1:** Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là:

1. 42 099
2. 43 000
3. 42 075

D. 42 090

**Bài 2.** Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:

1. 4660
2. 4760
3. 4860

D 4960

**Bài 3.** Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

1. 35 000 đồng
2. 40 000 đồng
3. 45 000 đồng

D. 50 000 đồng

**Bài 4.** Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:

1. Thứ sáu
2. Thứ bảy
3. Chủ nhật

D. Thứ hai

**Bài 5.** Gía trị của số 5 trong số 65 478 là:

A.50 000

1. 500
2. 5000
3. 50

**Bài 6. 12m7dm =…….…. dm:**

1. 1207dm

B.127dm

C.1270dm

D.1027dm

**Câu 7:** Trong các phép chia cho 4, số dư lớn nhất của các phép chia đó là:

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

**II .PHẦN TỰ LUẬN:**

**Bài 1:**Đặt tính rồi tính:

2543 + 4387 3478 - 1096 879 x4 1090 : 6

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

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

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

**Bài 2**:Điền dấu >;< ; = thích hợp vào chỗ trống:

a) 1230 ..........928 + 68; 3425..........3012 + 413; 3217+ 1287 .........3210 + 1349

b)32 m + 425 cm..... 40 m; 1 km..... 287m + 678m ; 1 giờ ..... 12 phút + 45 phút

**Bài 3**: A-Viết lại các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a)8654; 9645; 8564; 8546: Viết lại là:..................................................................

b)6097; 6079; 6154; 6275: Viết lại là:..................................................................

c) 1098; 1287; 1209; 1412: VIết lại là:..................................................................

B- Viết lại các số theo thứ tự từ lớn đến bé:

a)8654; 9645; 8564; 8546: Viết lại là:..................................................................

b)6097; 6079; 6154; 6275: Viết lại là:..................................................................

c) 1098; 1287; 1209; 1412: Viết lại là:..................................................................

**Bài 4**: Toàn có hai túi bi, túi thứ nhất đựng 324 viên. Túi thứ hai có số bi bằng nửa túi thứ nhất. Hỏi cả hai túi có tất cả bao nhiêu viên bi?

**Bài giải**

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

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

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

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

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

**Bài 5**: Một xe tải chở 864 kg khoai mì và một xe cải tiến chở bằng 1/8 số khoai mì của xe tải. Hỏi cả hai xe chở được tất cả bao nhiêu ki – lô – gam khoai mì?

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

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

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

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

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

**TIẾNG VIỆT**

**I. Chính tả** :

Viết bài : Một nhà thông thái sách Tiếng Việt tập 2 trang 37

**II.** **Luyện từ và câu**:

**Bài 1:** Gạch chân các từ dùng nhân hóa trong đoạn văn sau:

Cò biết ở sạch. Cò mải mê nhặt ốc ,chui giữa lách với lau . Đôi cánh Cò trắng phau bị lấm đầy bùn đất . Nhưng có biết ở sạch, vội vã bước ra sông, Cò tắm gội sạch bong, lại tung bay trắng toát.

**Bài 2:** Khoanh từ không cùng nhóm với các từ còn lại ở mỗi dòng:

a. bác sĩ, công nhân xây dựng, giáo viên, kĩ sư.

b. trái, quả, mẹ.

c. bồn chồn, lo lắng, hạnh phúc, chạy nhảy.

**III. Tập làm văn :**

Viết đoạn văn ngắn( 5 - 6 câu) kể những điều em thích ở nông thôn hoặc (thành thị**)**

Gợi ý :

+ Đó có thể là cây đa, giếng nước, đồng lúa, nương ngô, cánh cò, siêu thị, một số trò chơi của trẻ nông thôn.....; là sân vận động, sân bay, siêu thị, khách sạn, ..ở thành phố

**Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020**

**TOÁN**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

**Câu 1:**  Hình vuông có chu vi 84cm. Cạnh hình vuông là:

A. 21cm B. 336m C. 336cm D. 21m

**Câu 2:** Năm nay con 12 tuổi, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi mẹ năm nay bao nhiêu tuổi?

A. 36              B. 36 tuổi C. 15 tuổi   D. 15

**Câu 3:** Số chín trăm hai mươi hai được viết là:

A.922 B.920 C.902 D.912

**Câu 4 :** Hình bên có mấy góc vuông**:**

1. 1 góc vuông
2. 2 góc vuông
3. 3 góc vuông
4. 4 góc vuông

**Câu 5**: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A. 10 giờ.

B. 2 giờ.

C. 1 giờ kém 10 phút.

D. 10 giờ 5 phút

**Câu 6** : của 56 m vải là:

A.7m B. 6m C. 8m D. 9m

**Câu 7 :** Một hình vuông có chu vi là 32m. Cạnh của hình vuông là:

A.7m B.10m C.8m D.6m

**Câu 8 :** Trong một phép chia có số chia là 8, thương bằng 24 và số dư là 7.Số bị chia là:

A. 199          B. 119          C. 191          D. 991

**II. PHẦN TỰ LUẬN**

**Bài 1**: Đặt tính rồi tính:

4 754 + 3 680 5 840 – 795 2 936 x 3 6325: 5

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

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

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

**Bài 2.** Tính giá trị của biểu thức:

(15 86 – 13 82) x 3 2015 x 4 – 5008

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

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

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

**Bài 3.** Tìm x:

*x*: 8 = 1072 2 860: *x* = 5 4280 – *x* = 915 *x* + 812 = 1027

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

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

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

**Bài 4:** Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 12m, chiều dài hơn chiều rộng 9m. Tính chu vi của mảnh vườn đó ?

**Bài giải**

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

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

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

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

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

**TIẾNG VIỆT**

**I. Chính tả :**

Viết bài: Nghe nhạc sách giáo khoa Tiếng Việt tập 2 trang 42

**II. Luyện từ và câu:**

**Bài 1**: Trong các câu dưới đây, người viết dung sai dấu phẩy. Em tìm chỗ sai, rồi sửa lại cho đúng:

a/ Hôm ấy, cô giáo Gà Mơ, tổ chức cho cả lớp đi cắm trại.

b/ Các bạn nhỏ dựng trại, bên hồ nước trong xanh và múa hát thật vui vẻ.

c/ Gà Tơ ấp úng xin lỗi cô giáo và hứa sẽ đi học, thật chăm.

d/ Từ đó trở đi, chẳng đợi mẹ gọi, hôm nào Ngựa Con cũng dậy thật sớm, để đi học.

**Bài 2:** Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

a. Ở Hải Phòng, lễ hội Chọi trâu được tổ chức tại Đồ Sơn.

b. Sau mỗi giờ ra chơi, chúng em lại tập thể dục giữa giờ tại sân trường.

c. Trong lớp học, chúng em luôn chú ý nghe giảng.

**III. Tập làm văn:**

**Đề bài:** Viết 5 – 7 câu về nơi em đang sống

Gợi ý :

+ Em ở miền Bắc , miền Nam hay miền Trung ?

+ Nơi em ở có đặc điểm gì ( về khí hậu , thiên nhiên, cây cối ...) ?

+ Tính tình của người dân ở đó như thế nào ?

**Thứ sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020**

**TOÁN**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:**

**Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng:**

**Bài 1**. Điền vào chỗ chấm **:** 364 dam – 34 dam = … dam:

1. 330 B. 46 C. 82 D. 92

**Bài 2.** Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm **:** 3m 8 cm = ….. cm.

1. 38 B. 83 C. 308 D. 380

**Bài 3:** 124 x 3 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

1. 362 B. 372 C. 462 D. 262

**Bài 4.** Kết quả của phép chia 46 : 7 là :

1. 6 B. 7 C. 6 dư 4 D. 7 dư 4

**Bài 5:** Sắp xếp các số 769, 976, 967, 697

a)Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………

b)Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………………

**Bài 6.Đúng ghi Đ, sai ghi S:**

1. Tổng của 24 + 26 + 50 = 100
2. Chu vi hình vuông bằng chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2

**II. PHẦN TỰ LUẬN**

**Bài 1: Đặt tính rồi tính :**

a**.** 5236 + 1458 4682 - 1247 b. 161 x 6 798 : 7

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

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

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

**Bài 2: Tính giá trị của biểu thức :**

a/ 147 + 29 x 5 = ………………… b/ 254 – 53 x 3 = …………...........

= …………………. = ………………...

>, < , = ?

**Bài 3:**

3m 50cm ... 3m 45cm giờ .... giờ

2m 40cm ... 240cm giờ .... 30 phút

8m8cm ... 8m 80cm giờ .... 40 phút

**Bài 4: . Tìm x**

a. *x* x 7 = 118 b. x : 8 = 101 x 3

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

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

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

**Bài 5:** Một mảnh vườn hình vuông có cạnh là 284m. Tính chu vi mảnh vườn hình vuông đó?

**Bài giải**

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

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

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

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

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

**Bài 6:** Hai túi gạo nặng 92 kg. Hỏi 3 túi gạo như thế năng bao nhiêu kg?

**Bài giải**

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

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

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

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

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

**TIẾNG VIỆT**

**I/ Chính tả**

Viết bài: Em vẽ Bác Hồ (SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 43)

**II/ Luyện từ và câu**

**Bài 1:** Tìm từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, trạng thái trong câu sau:

Những giọt sương trong vắt còn đọng trên lá.

- Từ chỉ sự vật là:............................................................................…

- Từ chỉ hoạt động là:.......................................................................…

- Từ chỉ đặc điểm, trạng thái là:.......................................................…

**Bài 2:** Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong mỗi câu sau:

Những chú gà trống oai vệ.

………………………………………………………………………

Chú mèo bỗng trở nên rất giữ tợn.

………………………………………………………………………

Ông mặt trời tỏa ánh nắng gay gắt giữa trưa hè.

………………………………………………………………………

Sau một buổi cày vất vả, các bác nông dân trở về nhà.

………………………………………………………………………

**Bài 3:** Xếp các từ chỉ sự vật, con vật vào hai nhóm: đàn cò, sở thú, viện bảo tàng, trang trại, đầm sen, lũy tre, siêu thị, khách sạn, con đê, đống rơm, quảng trường, cây đa, công viên.

|  |  |
| --- | --- |
| Xuất hiện ở thành phố | Xuất hiện ở nông thôn |
| …………………………….  …………………………….  …………………………….  ……………………………. | …………………………….  …………………………….  …………………………….  ……………………………. |

**Bài 4. Trả lời câu hỏi:**

a, Em ngủ dậy lúc nào?

………………………………………………………………………

b, Khi nào em cần rửa tay?

………………………………………………………………………

c, Để có sức khỏe tốt em phải làm gì?

………………………………………………………………………

**III. Tập làm văn:**

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn ( từ 7 đến 10 câu) về một cảnh đẹp của đất nước mà em thích.