**THỨ HAI – TUẦN 29**

 **A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:**

 ***Em hãy khoanh vào chữ đặt tr­­ước kết quả đúng***

1. Tích của số nhỏ nhất có một chữ số với số lớn nhất có một chữ số là:

 A. 1 B. 9 C. 0 D. 10

2. 24 – 24 : 3 = ............. Số cần điền vào chỗ chấm là:

|  |  |
| --- | --- |
|  A. 0 B. 3 |  C. 16 D. 8 |

3 . 18 cm : 9x 3 = .........................

|  |  |
| --- | --- |
|  A. 3 cm B. 27 cm | C. 3 D. 27  |

4. Số ***một trăm linh tám*** được viết là :

|  |  |
| --- | --- |
|  A. 108 B. 118 | C. 180 D. 18 |

5. Các số có hai chữ số mà có tổng hai chữ số bằng 5 và hiệu hai chữ số bằng 1là :

|  |  |
| --- | --- |
|  A. 50, 32, 23 B. 41, 23, 50 |  C. 32, 23 D, 14, 41, 23, 32  |

6. Số tròn trăm nhỏ nhất là:

A. 1000 B. 100 C. 10 D. 200

**B .PHẦN TỰ LUẬN :**

Bài 1: Đọc các số sau:

|  |  |
| --- | --- |
| 402: ............................................................650: ............................................................135: ............................................................615: ............................................................285: ............................................................ | 555: ............................................................515: ............................................................155: ............................................................795: ............................................................345: ............................................................ |

Bài 2: Tính .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  82 – 25 + 37=.................................=................................. |  9 : 9 x 5 =...............................=................................ |  12 x 1 + 18 = =................................=............................... | 0 x 8 : 4 =...........................=.......................... |

Bài 3: Số?

... x 5 = 5 x 9 ... : 5 = 9: 3 ... : 4 = 2 x 5

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

 Bài 4: Hãy sắp xếp các số sau: 106; 107; 300 ; 119 ; 147 ; 1000:

1. Theo thứ tự từ lớn đến bé?

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

1. Theo thứ tự từ bé đến lớn.

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

Bài 5: Một sợi dây dài 3 dm 5 cm được chia thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 5 cm. Hỏi sợi dây đó được chia thành mấy đoạn?

Tóm tắt Bài giải

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

Bài 6: Có 24 người khách cần sang sông, mỗi thuyền chở được 4 người khách ( không kể người lái thuyền) . Hỏi cần mấy thuyền để chở hết số khách đó?

Tóm tắt Bài giải

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 7: Hòa làm phép chia có số chia là 7 thương là 0. Vậy số bị chia trong phép chia Hòa làm là bao nhiêu?

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

**TIẾNG VIỆT**

**Bài 1:** Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân sau:

a**) Để vui lòng cha mẹ**, chúng em luôn chăm chỉ học hành.

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

 b**)** Tối nào em cũng học bài **để chuẩn bị bài trước khi đến lớp**.

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

c) Chúng ta cần giữ vệ sinh **để trường lớp luôn sạch và đẹp.** ..............................................................................................................................................

d) Người ta trồng bạch đàn **để lấy gỗ.**

..............................................................................................................................................e) Người ta trổng mận **để ăn quả.**

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

 **Viết chính tả bài “ *Những quả đào*”**

**THỨ BA – TUẦN 29**

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ***Em hãy khoanh vào chữ đặt tr­­ước kết quả đúng***

1. Số nào là số tròn trăm: 70, 270, 700, 710

A. 70 B. 270 C. 700 D. 710

2. Một trăm, không chục, tám đơn vị hợp thành số nào?

A. 810 B . 801 C. 106 D. 108

**3**. Số ở giữa số 105 và 107 là số nào ?

 A. 104 B. 105 C. 106 D. 108

B .PHẦN TỰ LUẬN :

|  |  |
| --- | --- |
| Bài 1: Đọc các số sau:150:............................................................130:..............................................................105:..............................................................149:..............................................................110:..............................................................122:.............................................................. | Bài 2: Viết các số sau theo mẫu:- Một trăm linh chín: 109 - Một trăm hai mươi hai........................ - Một trăm tám mươi tám..........................- Một trăm chín mươi chín........................- Một trăm bảy mươi bảy.........................- Một trăm hai mươi ba.............................. |

Bài 2: Viết các số tròn trăm theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn:......................................................................................................

b) Từ lớn đến bé:......................................................................................................

Bài 3: Tìm số có ba chữ số. Biết rằng chữ số trăm là số nhỏ nhất có một chữ số khác 0. Số chục và số đơn vị đều là số lớn nhất có một chữ số.

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

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

**Bài 1: Câu chuyện Kho báu khuyên chúng ta điều gì?**

 Chăm chỉ làm lụng sẽ có của ăn của để.

 Đất đai là một kho báu của người nông dân.

 Dưới lòng đất có kho báu, hãy đi tìm chúng.

**Bài 2: Viết bộ phận của cây dừa vào dòng tương ứng với hình ảnh được so sánh.**

a) ................................giống như đàn lợn, như hũ rượu.

b) ................................ như chiếc lược chải vào mây xanh.

c) ................................ như đầu người biết gật đầu gọi trăng.

d) ................................ như mặc chiếc áo đã bạc phếch.

**Bài 3: Điền l hay n vào chỗ trống?**

 a. lúa... ếp b. ...ấp lánh ...àng xóm

 c. ...ong ....anh. d. ...àng tiên. ....ông dân

**THỨ TƯ – TUẦN 29**

 **A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: *Em hãy khoanh vào chữ đặt tr­­ước kết quả đúng***

1. Tích của 4 với số nhỏ nhất có một chữ số là:

 A. 1 B. 5 C. 0 D. 4

2. 30 cm = ............. Số cần điền vào chỗ chấm là:

|  |  |
| --- | --- |
|  A. 30 B. 3dm |  C. 3 cm D. 3 |

3 . Tìm y biết y x 2 = 2 x 3

|  |  |
| --- | --- |
|  A. 1 B. 2 | C. 3 D. 6  |

4. Trong phép tính 2 x 6 = 12 . Số 6 được gọi là :

|  |  |
| --- | --- |
|  A. tích B. Số hạng |  C. thừa số D. Tổng |

5. 1 x 5 x 5= ..........

|  |  |
| --- | --- |
|  A. 24 B. 25 |  C. 30 D, 1  |

 **B .PHẦN TỰ LUẬN :**

Bài 1: Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm

110 ……..130 140………….170 200……160

180………120 1000………190 180……..108

2 trăm ....... 20 chục 1 trăm và 10 chục ........ 20 chục

130 ....... 13 chục 1 trăm và 9 chục ........ 2 trăm

190 ........ 200 1 trăm và 3 chục ........ 1 trăm và 5 chục

Bài 2 Với bốn chữ số 0, 1, 2, 3 . Hãy lập các số có ba chữ số khác nhau. Xếp các số đó theo thứ tự nhỏ dần.

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

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

Bài 3: Đọc các số sau:

|  |  |
| --- | --- |
| 112: ..........................................................135: ...........................................................198: ...........................................................105: .......................................................... | 124: ..........................................................155: ...........................................................148: ...........................................................110: .......................................................... |

Bài 4: Điền số tròn trăm vào chỗ chấm:

.......... < 200 200 < ...........< 400 800 > .............> 600

800 < ............ 700 > ...........> 500 800 < ..............< 1000

 **Đọc và trả lời câu hỏi bài *Cây đa quê hương* ( Viết câu trả lời vào vở)**

**THỨ NĂM – TUẦN 29**

 **A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: *Em hãy khoanh vào chữ đặt tr­­ước kết quả đúng***

 1. Số gồm 1 trăm, 3 chuc, 2 đơn vị là:

 A. 123 B. 132 C. 312 D. 321

 2. Số tròn chục ở giữa 106 và 112 là:

|  |  |
| --- | --- |
|  A. 107 B. 108 |  C. 109 D. 110 |

 3 . Tìm y là số trăm, biết 98 < y < 201

|  |  |
| --- | --- |
|  A. 200 B. 100 | C. 110 D. Cả a và b  |

 4. Số liền sau số 109 là :

|  |  |
| --- | --- |
|  A. 100 B. 110 |  C. 200 D. 210 |

 5. Số liền trước số 181 là:

|  |  |
| --- | --- |
|  A. 180 B.181 | C. 182 D. 183 |

 6. Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số là:

|  |  |
| --- | --- |
|  A. 900 B. 990 |  C. 999 D, 909  |

 **B .PHẦN TỰ LUẬN :**

Bài 1: Viết theo mẫu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viết sô | Trăm | Chục | Đơn vị | Đọc số |
| 101 | 1 | 0 | 1 | Một trăm linh một |
|  | 1 | 1 | 1 |  |
| 124 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Một trăm |
| 190 |  |  |  |  |
| 217 |  |  |  |  |

Bài 2: Tính :

|  |  |
| --- | --- |
| 0 x 3 + 21 = ..................................... = .......................................20 : 4 x 7 = ......................................... = ...................................... | 53 cm + 19 cm – 36 cm = .................................... = ...................................24 : 4 + 45 = ............................................ = .......................................... |

Bài3:Một sợi dây dài 32cm, người ta cắt ra 4cm.Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu xăng– ti– mét?

Tóm tắt Bài giải

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

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

Bài 4: Lan có 48 viên bi, Lan có nhiều hơn Nam 19 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Tóm tắt Bài giải

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

 **TIẾNG VIỆT**

**Bài 1:** *Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm.*

 a. Chợ hoa Quảng Bá **đông nghịt người.**

 …………………………………………………………………………………..

b**.** Cây cau **thẳng, cao vút.**

………………………………………………………………………………….

c.Cô giáo em **rất hiền và dịu dàng.**

…………………………………………………………………………………..

d. Quả chanh này **rất chua**.

…………………………………………………………………………………..

e.Con mèo nhà em **rất đáng yêu.**

………………………………………………………………………………….

**Bài 2**: Gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi Để làm gì trong mỗi câu sau :

a, Tôi ngửa mặt nhìn bầu trời để tận hưởng không khí trong lành của một đêm thôn dã.

b , Bố mẹ hứa sẽ tặng cu Tí một món quà đặc biệt nhân dịp Tí đạt danh hiệu học sinh giỏi để khích lệ cậu.

c, Để cha mẹ vui lòng em phải chăm chỉ học tập.

**Bài 3: Nối từ ngữ ở cột A với cột B để được câu *Ai thế nào ?***

 A B

 Mèo con vàng nhạt

 Nắng chăm chỉ và chịu khó

 Thanh Thuỷ đáng yêu

 **Bài 4**: Gạch chân bộ phận trả lời câu hỏi *Ai( cái gì, con gì)?*

a. Cá heo ở biển Trường Sa rất thông minh.

 b. Tiếng gió thổi ào ào, lùa qua những khe cửa .

 c. Cây xà cừ trường em rất xanh tốt.

 d. Vào mùa thu, lá bàng rơi khắp trên trường.

***Bài 5:*** *G*ạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi **Ai ( Con gì, Cái gì )?**Gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi **Thế nào?**

a. Hươu rất nhanh nhẹn,chăm chỉ và tốt bụng. b. Bầu trời ngày càng thêm xanh.

c. Nước hồ mùa thu trong vắt.

d. Người dân quê tôi hiền lành, thật thà.

e. Mái tóc của bà em bạc phơ.

**BÀI TẬP CUỐI TUẦN 29**

 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ***Em hãy khoanh vào chữ đặt tr­­ước kết quả đúng***

1. Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 897 B. 987 C. 798 D. 999

2. Một trăm, không chục, tám đơn vị hợp thành số nào?

A. 810 B . 801 C. 106 D. 108

3. Số ở giữa số 109 và 111 là số nào ?

 A. 108 B. 110 C. 112 D. 107

4. Số gồm 2 trăm 5 chục và 8 đơn vị được viết là:

 A. 258 B.2508 C. 2580 D. 2058

B .PHẦN TỰ LUẬN :

Bài1: Đọc các số sau:

555:..........................................................................................................................................

131:..........................................................................................................................................

154:............................................................................................................................................

999:............................................................................................................................................

115:............................................................................................................................................

105:.................................................................................................................... .......................

Bài 2: Viết các số sau:

a) 2 trăm 3 chục và 4 đơn vị:...................... 5 trăm, 5 chục và 5 đơn ....................................

 4 trăm và 6 đơn vị:................................. 8 trăm và 2 chục:......................................

b) Viết các số có ba chữ số trong các trường hợp sau:

+ Có chữ số hàng chục là 9, hàng đơn vị là 5:

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

+ Có chữ số hàng trăm là 5, hàng đơn vị là 5:

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

Bài 3: Viết các số liền sau các số 99, 399, 999, 549

|  |  |
| --- | --- |
| .............................................................................................................................................. | ............................................................................................................................................. |

Bài 4: Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm

274 ....... 247 1 trăm và 10 chục ........ 20 chục

131 ....... 132 1 trăm và 9 chục ........ 2 trăm

998 ....... 989 1 trăm và 3 chục ........ 1 trăm và 5 chục

Bài 5: Với ba chữ số 6, 2, 3 . Hãy lập các số có ba chữ số khác nhau. Xếp các số đó theo thứ tự nhỏ dần.

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

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

Bài 6: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 649 ; 496 ; 964 ; 946 ; 694.

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

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

Bài 7: Với các số 6 ; 2 ; 9. Hãy lập tất cả các số có ba chữ số khác nhau.

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

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

Bài 8: Với hai chữ số 3 và 5 hãy viết các số có ba chữ số.

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

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

Bài 9: Hòa làm một phép nhân có một thừa số là 9, tích là 0. Vậy thừa số kia trong phép nhân của Hòa là bao nhiêu?

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

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

**Bài 1: Điền r, d hay gi vào chỗ trống?**

 .... ừng núi . ... ừng lại ...ang tôm

 . ... ạch ròi. ... ập khuôn. .... ọng điệu

**Bài 2:** Gạch dưới những tiếng viết sai chính tả và chép lại cho đúng các câu dưới đây.

 ***Bầu trời sám xịt như xà xuống xát tận chân trời. Mưa sầm xập đổ suống trước xân nhà.*** ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Bài 3: Đặt câu hỏi cho các bộ phận được gạch chân.**

a) Để lấy quả, người ta trồng cam, quýt, xoài .

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

b) Chúng ta cần trồng rừng để góp phần bảo vệ môi trường.

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

c) Người ta trồng cây cà phê để lấy hạt làm đồ uống.

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

 **Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc tuần 30. Viết 2 bài chính tả tuần 30.**