**Thứ hai, ngày 16/3/2020**

**TIẾNG VIỆT**

**Câu 1: Đọc bài Bè xuôi sông La và trả lời các câu hỏi trong SGK.**

**Câu 2: Viết chính tả bài Bè xuôi sông La.**

**Câu 3: Đọc đoạn văn sau và hoàn thành bài tập bên dưới:**

*(1) Vợ chồng nhà Sói mấy hôm nay mất ngủ vì Sói chồng đau răng. (2) Giữa đêm khuya, Sói vợ mời bác sĩ Gõ Kiến đến chữa bệnh. (3) Không quản đêm tối, trời lạnh, bác sĩ Gõ Kiến đến ngay. (4) Bác sĩ Gõ Kiến kiên trì khêu từng miếng thịt nhỏ xíu giắt sâu trong răng Sói chồng, rồi bôi thuốc. (5) Sói chồng hết đau, không rên hừ hừ nữa.*

a) Tìm và viết lại các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.

b) Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ và 2 gạch vị ngữ của từng câu tìm được.

**Câu 4: Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai làm gì?**

- Sáng nào cũng vậy, ông tôi…………………………………………………………

- Con mèo nhà em …………………………………………………………………...

- Chiếc bàn học của em đang ………………………………………………………..

**Câu 5: Viết một đoạn văn ngắn từ 5 - 7 câu nói về ngày Tết quê em trong đó có dùng câu kể Ai làm gì? Sau đó gạch chân câu kể Ai làm gì? Xác định ngủ ngữ và vị ngữ?**

**TOÁN**

**Câu 1)** **Đặt tính rồi tính**

a) 56789 + 1655897

b) 456893 - 123456

c) 428 x 39

d) 2057 x 23

**Câu 2**) **Đặt tính rồi tính**

a) 256789 +39987

b) 9685413 - 324578

c) 324x 250

d) 309 x 207

**Câu 3)** **Đặt tính rồi tính**

a) 4674 : 82

b) 5781: 47

c) 2488 : 35

d) 9146 : 72

**Câu 4)** **Đặt tính rồi tính**

a) 106141 : 413

b) 123220 : 404

c) 172869 :258

**Câu 5)** **Trong các số 57234, 64620, 5270, 77285**

a) Số nào chia hết cho cả 2 và 5

b) Số nào chia hết cho cả 3 và 2

c) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9

**ĐÁP ÁN**

**Câu 1)** **Đặt tính rồi tính**

a) 56789 + 1655897 = 1712686

b) 456893 – 123456= 333437

c) 428 x 39=16692

d) 2057 x 23=47311

**Câu 2**) **Đặt tính rồi tính**

a) 256789 +39987= 296776

b) 9685413 – 324578= 9652835

c) 324x 250=81000

d) 309 x 207=63963

**Câu 3)** **Đặt tính rồi tính**

a) 4674 : 82=57

b) 5781: 47=123

c) 2488 : 35=71(dư 3)

d) 9146 : 72=127(dư 2)

**Câu 4)** **Đặt tính rồi tính**

a) 106141 : 413=257

b) 123220 : 404=305

c) 172869 :258=670(dư 9)

**Câu 5)** **Trong các số 57234, 64620, 5270, 77285**

a) Số nào chia hết cho cả 2 và 5: 64620, 5270

b) Số nào chia hết cho cả 3 và 2: 57234, 64620

c) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9: 64620

**Thứ ba, ngày 17/3/2020**

**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP**

**Bài** 1: Đề bài: Viết bài văn tả một cây ăn quả mà em thích (xoài, mít, cam...).

***Gợi ý:***

**Mở bài:** Giới thiệu cây ăn quả mà em định tả.

**Thân bài:**

* Tả bao quát: hình dáng, chiều cao, nhìn từ xa, khi đến gần, ...
* Tả chi tiết: rễ, thân, cành, lá, hoa, quả (tả thật chi tiết về **quả**: hình dáng, màu sắc, hương vị của quả, ích lợi của quả,...)

**3.Kết bài:** Nêu tình cảm của em đối với cây ăn quả ấy và cách chăm sóc.

**Bài làm**

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

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

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

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

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

**Bài 2:** Số thích hợp điền vào chỗ chấm.

 6 km2 = …….... m2

5 m2 = ……… cm2

408 cm2 = …… dm2 …… cm2

4700 cm2 = ……… dm2

17m2 5 dm2 = …......... cm2

28 m2 80 cm2 = …........... cm2

5 giờ 25 phút = ……. phút

2 phút 18 giây = ……........ giây

147 giây = …… phút ……..giây

5 phút 49 giây = ……….. giây

255 giây = …… phút ……..giây

7 phút 30 giây = ……….. giây

522 giây = …… phút ……..giây

2 giờ 30 phút = ………..phút

 250 phút = ……giờ ………phút

5 giờ 25 phút = ………..phút

280 phút = ……giờ ………phút

6 giờ 50phút = ………..phút

200 phút = ……giờ ………phút

3 tấn 30 kg = ……....... kg

 5000 tạ = …… tấn

3 thế kỉ = ………….năm

2900 năm = ……… thế kỉ

3 tấn 72 kg = ………kg

2080 kg = ………..tấn ……..kg

6 tấn 9 yến = ………yến

650 kg = ………..tạ ……..yến

7 tạ 45 kg = ………kg

2180 kg = ………..tạ …....kg

**Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất: a x b + a x c = a x (b + c)**

 a) 137 x 7 + 137 x 93 b) 428 x 102 - 428 x 2

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

c) 215 x 86 + 215 x 14 d) 8456 x 345 – 244 x 8456 - 8456

e) 208 x 5 + 208 x 95 g) 128 x 107 - 128 x 7

**Bài 4**: Chu vi hình chữ nhật là 20 m, chiều dài hơn chiều rộng 10 dm . Tính diện tích hình chữ nhật? (Dạng Tổng – Hiệu tìm Tổng trước, Tổng = Nửa chu vi=Chu vi : 2)

Bài giải

Đổi:.......................................................

**Bài 5**: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 300 m, chiều dài hơn chiều rộng là 60m. Tính diện tích hình chữ nhật đó? (Dạng Tổng – Hiệu)

Bài giải

**Bài 6:** Trung bình cộng số học sinh 2 lớp 4A và 4B là 40, lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là 4 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? (Dạng Tổng – Hiệu tim Tổng, Tổng = Trung bình cộng x 2)

BÀI GIẢI

**Đáp án**

**Bài 2:**

 6 km2 = 6 000 000 m2

5 giờ 25 phút = 325 phút

2 phút 18 giây = 138 giây

147 giây = 2 phút 27 giây

5 phút 49 giây = 349 giây

255 giây = 4 phút 15 giây

7 phút 30 giây = 450 giây

522 giây = 8 phút 42 giây

2 giờ 30 phút = 150 phút

 250 phút = 4 giờ 10 phút

5 giờ 25 phút = 325 phút

280 phút = 4 giờ 40 phút

6 giờ 50phút = 410 phút

200 phút = 3 giờ 20phút

5 m2 = 50 000 cm2

408 cm2 = 4 dm2 8 cm2

4700 cm2 = 47 dm2

17m2 5 dm2 = 1705. cm2

28 m2 80 cm2 = 280080 cm2

3 tấn 30 kg = 3030 kg

 5000 tạ = 500 tấn

3 thế kỉ = 300năm

2900 năm = 29 thế kỉ

3 tấn 72 kg = 3072 kg

2080 kg = 2 tấn 80 kg

6 tấn 9 yến = 609 yến

650 kg = 6 tạ 5 yến

7 tạ 45 kg = 745 kg

2180 kg = 21 tạ 80 kg

**Bài 3:**

1. **13700 b) 42800 c) 21500 d) 845600 e) 20800 g) 12800**

**Bài 4:**

**Đổi: 20 m = 200dm**

**Nửa chu vi hình chữ nhật là:**

**200 : 2 = 100 (m)**

**Chiều dài hình chữ nhật là:**

**(100 + 10) : 2 = 55 (m)**

**Chiều rộng hình chữ nhật là:**

**(100 – 10) : 2 = 45 (m)**

**Diện tích hình chữ nhật là:**

**55 x 45 = 2475 (m2)**

**ĐS: 2475 m2**

**Bài 5:**

**Chiều dài hình chữ nhật là:**

**(300 + 60) : 2 = 180 (m)**

**Chiều rộng hình chữ nhật là:**

**(300 – 60) : 2 = 120 (m)**

**Diện tích hình chữ nhật là:**

**120 x 180 = 21600 (m2)**

**ĐS: 21600 m2**

Bài 6:

Tổng số học sinh 2 lớp 4A và 4B là:

40 x 2 = 80 (học sinh)

Số học sinh lớp 4A có là:

(80 + 4) :2 = 42 (học sinh)

Số học sinh lớp 4B có là:

(80 - 4) :2 = 38 (học sinh)

ĐS: Lớp 4A: 42 học sinh

 Lớp 4B: 38 học sinh

**Thứ tư, ngày 18/3/2020**

**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP**

**1. Dấu hai chấm trong đoạn văn sau có tác dụng gì?**

*Chợt người phụ nữ quay sang tôi nói: "Tôi cảm thấy rất ái ngại! Chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy. Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền gas, thì công ti điện và gas sẽ cắt hết nguồn sưởi ấm của gia đình tôi."*

A. Báo hiệu bộ phận đứng sau dấu hai chấm là lời nói trực tiếp của nhân vật.

B. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau dấu hai chấm là lời giải thích cho bộ phận đứng trước nó.

C. Cả hai ý trên.

**2. Các cụm từ có trong ngoặc đơn có thể điền vào chỗ trống nào trong đoạn văn sau:**

Kể từ ngày hôm đó, tôi cảm nhận được............ đến mọi người có giá trị như thế nào. Tôi bắt đầu............và ................. vì tôi nhận ra đôi khi chỉ một ..................... của mình cũng có thể làm ............, làm.................. hoặc tạo nên sự khác biệt và ....................................của một người khác.

(sự quan tâm của mình; biết quên mình đi; biết chia sẻ với người khác; cử chỉ nhỏ; bình dị; ấm lòng; thay đổi; ý nghĩa cho cuộc sống)

**3.** **Tập làm văn:** Em hãy tả một loại cây mà em yêu thích nhất. (Mở bài theo kiểu gián tiếp)

**Bài 1.** Viết vào chỗ chấm :

Cho các số : 3124, 3245, 5436, 4680

a) Các số chia hết cho 2 là : …..

b) Các số chia hết cho 3 là : …..

c) Các số chia hết cho 5 là : ……

d) Số chia hết cho 2, 3, 5, 9 là : ……

**Bài 2.** Tìm x :

a) 248735 – x = 139462

b) X x 34 = 7446

**Bài 3.** Đặt tính và tính :

a) 471639 + 385946

b) 837265 – 592437

c) 2154 x 307

d) 10585 : 37

**Bài 4.** Hai thửa ruộng hình chữ nhật có tổng diện tích là 3750 cm2, biết diện tích thửa ruộng thứ nhất kém thửa ruộng thứ hai là 15 m 2. Tính diện tích mỗi thửa ruộng.

**Đáp án:**

**Bài 1.**

a) 248735 – x = 139462

 x = 248735 – 139462

 x = 109273

b) X x 34 = 7446

 x = 7446 : 34

 x = 219

**Bài 3.**

a) 3124; 5436; 4680

b) 5436; 4680

c) 3245; 4680

d) 4680

**Bài 4.** Diện tích thửa ruộng thứ nhất là :

 (3750 – 150) : 2 = 1800 (m2)

 Diện tích thửa ruộng thứ hai là :

 3750 – 1800 = 1950 (m2)

 Đáp số : Thửa ruộng thứ nhất : 1800m2

 Thửa ruộng thứ hai : 1905 m2

**Thứ năm, ngày 19/3/2020**

**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP**

1. Luyện đọc bài: Trống đồng đông sơn (tuần 20) và trả lời câu hỏi phần tìm hiểu bài.

2. Rèn chữ (hoặc phụ huynh đọc cho các em nghe viết): Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. (tuần 20).

3.**Em hãy viết một bài văn tả một cây ăn quả mà em yêu thích.**

Bài 1: Tính thuận tiện:

237 + 357 + 763 b) 2376 + 3425 - 376 - 425

Bài 2: Tìm x

a) 36 x x = 27612 b) 134260 : *x*  = 13230 : 54

Bài 3: Có 4 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 112 lít. Hỏi có 16 thùng như thế thì chứa được bao nhiêu lít ?

Bài 4. Một kho gạo, ngày thứ nhất xuất 180 tấn, ngày thứ hai xuất 270 tấn, ngày thứ ba xuất 156 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã xuất được bao nhiêu tấn gạo ?

 Bài 5. Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 44 tuổi .

**Đáp án:**

 Bài 1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763 b) 2376 + 3425 - 376 - 425

= (237 +763)+ 357 = (2376 -376) +(3425 – 425)

= 1000 + 357 = 2000 +3000

= 1357 = 5000

Bài 2: Tìm x

a) 36 x X = 27612 b) 134260 : *x*  = 13230 : 54

 X = 27612 :36 134260 : X = 245

 X = 767 X = 134260 : 245

 X= 548

 Bài 3: Có 4 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 112 lít. Hỏi có 16 thùng như thế thì chứa được bao nhiêu lít ?

Bài giải

Số lít dầu một thùng có là:

112 : 4 = 28 (*l*)

16 thùng như thế thì chứa được số lít là:

28 x 16 = 448 (*l*)

Đáp số: 448 lít

Bài 4. Một kho gạo, ngày thứ nhất xuất 180 tấn, ngày thứ hai xuất 270 tấn, ngày thứ ba xuất 156 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã xuất được bao nhiêu tấn gạo ?

Bài giải

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đã xuất được số tấn gạo là:

(180 + 270 + 156) : 3 = 202 (tấn)

Đáp số: 202 tấn

Bài 5. Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 44 tuổi .

Bài giải

Số tuổi mẹ hiện nay là:

(44 + 24) : 2 = 34 (tuổi)

Số tuổi con hiện nay là:

(44 -24) : 2 = 10 (tuổi)

 Đáp số: Tuổi mẹ: 34 (tuổi)

 Tuổi con: 10 tuổi

**Thứ sáu, ngày 20/3/2020.**

**ÔN TẬP**

**Câu 1:** (Đọc viết) bài: Cây mai tứ quý (trang 23 SGK TIẾNG VIỆT 4/ TẬP 2) và viết đúng các từ có âm x/s:

Sơ suất, xuất xứ, xót xa, sơ sài, xứ sở, xa xôi, xơ xác, xao xuyến, sục sôi, sơ sinh, sinh sôi, xinh xắn

**Câu 2**

a) Điền chung / trung:

- Trận đấu ..... kết.

- Phá cỗ ..... Thu.

- Tình bạn thuỷ .....

- Cơ quan ..... ương.

b) Điền chuyền hay truyền:

- Vô tuyến .... hình.

- Văn học ... miệng.

- Chim bay .... cành.

- Bạn nữ chơi …

**Câu 3:** Đặt 4 câu với bốn cụm từ sau "gia đình, bạn bè, thầy cô, mái trường".

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

1. 4  378  25 b. 214  53 - 214  43

**Câu 5:**Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?

**Bài 6.** Một cửa hàng lương thực ngày đầu bán được 238 kg gạo, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày đầu 96 kg. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

**Bài 7** : rút gọn các phân số sau 

**Bài 8:** tìm x

1. 476 + x = 342 x 5
2. 35 x y = 2170

**ĐÁP ÁN**

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

a. 4  378  25 b. 214  53 - 214  43

 = (4 x 25) x 378 = 214 x (53 – 43)

= 100 x 378 = 37800 = 214 x 10 = 2140

**Câu 5**  Bài giải

Chiều rộng của mảnh đất là:

(160 – 52) : 2= 54 (m)

Chiều dài của mảnh đất là:

 (160 + 52) : 2 = 106 (m)

 Diện tích của mảnh đất là:

 106 x 54 = 5724 (m)

 Đáp số : 5724 m

**Câu 6:**  Bài giải

Số ki-lô- gam gạo ngày thứ 2 cửa hàng bán được là

238 + 96 = 334 ( kg )

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là

(238 + 334) : 2 = 286 (kg)

Đáp số : 286 kg

**Câu 8**

1. 476 + x = 342 x 5

476 + x = 1710

 x =1710 - 476

 x = 1234

1. b.35 x y = 2170

 y =2170 : 35

 y = 62

****