**BÀI ÔN TẬP TOÁN- LỚP 4**

**Bài 1** : Điền dấu ( < ; > ; = ) thích hợp vào chỗ chấm

 23476 .......32467

34890 .........34890

5688 ..........45388

12083 ..........1208

9087............8907

93021...........9999

**Bài 2** : Một nhà máy trong 4 ngày sản xuất được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………..

**Bài 3**: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết:…………………………….

**Bài 4** : Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là : ……………………………..

**Bài 5** : Viết các số sau :

 a. Mười lăm nghìn…………………………………….

 b. Bảy trăm năm mươi ……………………………..

c. Bốn triệu……………………………………………….

 d. Một nghìn bốn trăm linh năm………………………………

**Bài 6** : trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn nhất là :……………………

**Bài 7** : Số liền sau số 999 999 là : ……………………………………………………..

**Bài 8** : Viết số gồm : 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đơn vị .............................................................

**Bài 9**: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a. 675; 676; ..... ; ......;.......;........;681.

 b. 100;.......;.........;........; 108; 110.

 **Bài 10** : Viết số gồm :

 a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơn vị . ……………………………….

b. 5 nghìn, 8 chục, 3 đơn vị . …………………………………………..

c. 9 trăm nghìn, 4nghìn, 6 trăm 3 chục ……………………………………………

 **Bài 11** : Dãy số tự nhiên là dãy số nào ( chọn 1 trong 4 đáp án) :

A. 1,2,3,4,5,...

B. 0,1,2,3,4,5,......

 C. 0,1,2,3,4,5.

D. 0,1,3,4,5,....

**Bài 12** : Tìm x với : x là số tròn chục, 91> x > 68 . X = …………………………

**Bài 13**: Viết số thích hợp vào chỗ chấm .

50 dag = ........hg

4 kg 300g = ..........g

 4 tấn 3 kg = ........kg

5 tạ 7 kg = .........kg

 82 giây = .........phút ........giây

1005 g = ........kg .....g

152 phút = .......giờ ......phút .

**Bài 14** : 8 hộp bút chì như nhau có 96 chiếc bút chì . Hỏi 5 hộp như thế có bao nhiêu bút chì.

………………………………………………………….

**Bài 15.**Hai cửa hàng cùng nhận 7420kg gạo. Cửa hàng thứ nhất trung bình mỗi ngày bán được 371kg gạo, cửa hàng thứ hai trung bình mỗi ngày bán được 265kg gạo.Hỏi cửa hàng nào bán hết số gạo đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?

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

**Bài 16** : Có 5 gói bánh mỗi gói nặng 200g và 4 gói kẹo mỗi gói nặng 250g . Hỏi tất cả có bao nhiêu kilôgam bánh kẹo ? .................................................................................................................................................................................

**Bài 17**: Tính giá trị của biểu thức :

a) 2407 x 3 + 12045                     b) 30168 x 4 – 4782

c) 326871 + 117205 x 6               d) 2578396 – 100407 x 5

Bài 18: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 123 x 5 x 2                        b) 2 x 3 x 4 x 5

    2 x 34 x 5                               20 x 6 x 5 x 7

**Bài 19:.**Tìm x, biết:

a. x : 305 = 642 + 318         b.   x : 104 = 638 : 11

**Bài 20:**Đặt tính rồi tính:

a) 27 356 + 423 101                   c)   3072 : 256

b) 67 540 – 9 279                          d)   6492 + 18 544

**BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT- LỚP 4**

**A. LUYỆN TỪ- CÂU**

**1) Gạch dưới CN 1 gạch và 2 gạch dưới VN và cho biết vị ngữ được tạo thành bởi các loại từ nào?**

Ruộng rẫy là chiến trường. (vị ngữ được tạo thành bởi ………………………….. .)

Bạn Tân rất hiền lành. (vị ngữ được tạo thành bởi ………………………………..…….)

Bóng bay lơ lững. (vị ngữ được tạo thành bởi ………………………………….….)

Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của nước ta. ( vị ngữ được tạo thành bởi ………………………………… ….)

**2) Đặt 1 câu kể Ai làm gì và cho biết câu đó có tác dụng gì?**

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

**3) Tìm 4 từ cùng nghĩa với từ chăm chỉ**

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

**4) Đặt 1 câu yêu cầu lịch sự để xin cô giáo giảng lại bài toán.**

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

**5) Tìm 2 từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm tr và 2 từ láy tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm ch.**

…………………………………………………………

…………………………………………………………

**6) Gạch dưới các từ láy trong đoạn thơ sau đây:**

Dòng sông mới điệu làm sao

Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

Trưa về trời rộng bao la.

Áo xanh sông mặc như là mới may

Chiều rồi thơ thẩn áng mây

Cài lên màu áo hây hây ráng vàng

**7) Xếp các từ sau đây vào nhóm từ thích hợp:** Lạc quan, lạc điệu, lạc thú, lạc đường, lạc hậu, lạc đề

a) Nhóm từ lạc có nghĩa là “vui mừng”

…………………………………………………………

…………………………………………………………

b) Nhóm từ lạc có nghĩa là “rớt lại, sai”

…………………………………………………………

…………………………………………………………

8) Tìm 2 tính từ, 2 động từ, 2 danh từ.

………………………………………………………………………………

**B.CHÍNH TẢ**

**Bài tập 1: Điền l / n:**

…o …ê,  …o …ắng, …ưu …uyến,  …ô …ức,  …ão …ùng, …óng …ảy,  …ăn …óc,  …ong …anh,  …ành …ặn, …anh …ợi,  …oè …oẹt,  …ơm …ớp.

#### **Bài tập 2: Điền l / n:**

Hoa thảo quả …ảy dưới gốccây kín đáo và …ặng …ẽ. Dưới tầng đáy rừng, những chùm thảo quả đỏ chon chót, bóng bẩy như chứa …ửa, chứa …ắng.

#### **Bài tập 3:**

##### **a) Điền chung / trung:**

–        Trận đấu ….. kết. (chung)

–        Phá cỗ ….. Thu. (Trung)

–        Tình bạn thuỷ …..(chung)

–        Cơ quan ….. ương. (trung)

##### **b) Điền chuyền hay truyền:**

     – Vô tuyến …. hình. (truyền)

     – Văn học … miệng. (truyền)

     – Chim bay …. cành. (chuyền)

     – Bạn nữ chơi …. (chuyền)

**C.TẬP LÀM VĂN:**

### **Đề 1 :**Dựa vào bài thơ dưới đây, em hãy kể lại bằng văn xuôi câu chuyện về tình bạn giữa Bê Vàng và Dê Trắng.

Gọi bạn

Tự xa xưa thuở nào

Trong rừng sâu xanh thẳm

Đôi bạn sống bên nhau

Bê Vàng và Dê Trắng.

Một năm trời hạn hán

Suối cạn, cỏ héo khô

Lấy gì nuôi đôi bạn

Chờ mưa đến bao giờ?

Bê Vàng đi tìm cỏ

Lang thang quên đường về

Dê Trắng thương bạn quá

Chạy khắp nẻo tìm Bê

Đến bây giờ Dê Trắng

Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”

**……………………………………**