**VÒNG 1 - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI LỚP 4 NĂM 2020-2022**

**Bài 1. Nối các ô chứa từ, phép tính vào giỏ chủ đề cho phù hợp**

**Bảng 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **< một giờ** | **> một giờ** | **một giờ** |
| ………………………  ………………………  ………………………  ………………………  ……………………… | ………………………  ………………………  ………………………  ……………………… | ………………………  ………………………  ………………………  ……………………… |

3000 giây 66 phút 365dm 7 tấn

420 x 10 giây 36 x 100 giây 50 x 20 giây 45 phút

8 x 9 phút 15 x 5 phút 4 x 15 phút 275kg 15 + 45 phút

**Bảng 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **< một giờ** | **> một giờ** | **một giờ** |
| ………………………  ………………………  ………………………  ………………………  ……………………… | ………………………  ………………………  ………………………  ……………………… | ………………………  ………………………  ………………………  ……………………… |

4 × 15 phút 79 – 34 phút 50 × 20 giây 7 tấn

24 × 7 phút 100 – 40 phút 20 × 3 phút 275kg

50 + 11 phút 66 phút 365dm 3700 giây

35 phút

**Bài 2. Nối 2 ô với nhau để được cặp từ đồng nghĩa.**

**Bảng 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | chicken |  | hat |
| dog | cry |  | lamp |  |
|  |  | cold |  | pencil |
| shoes | eat |  | T - shirt |  |

**Bảng 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A pink t-shirt with a white background  Description automatically generated with medium confidence |  | mèo | Thước kẻ | hat |
| star | cry | Ngôi sao | lamp | A pair of brown boots  Description automatically generated with medium confidence |
| A close-up of a lamp  Description automatically generated | cat | cold | A picture containing text, doll, clipart  Description automatically generated | ruler |
| shoes | eat | A person with the mouth open  Description automatically generated with medium confidence | T – shirt | A person wearing a garment  Description automatically generated with medium confidence |

**Bài 3. Chọn đáp án đúng.**

Câu 1. Tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái trong khổ thơ sau:  
 "Nhìn các thầy, các cô  
 Ai cũng như trẻ lại  
 Sân trường vàng nắng mới  
 Lá cờ bay như reo."  
 (SGK Tiếng Việt 3, tập 1, tr49)

a. thầy, cô, bay b.  trẻ, vàng, mới

c. nhìn, bay, reo d. mới, bay, reo

Câu 2. Hành động nào dưới đây bảo vệ môi trường?

a. chặt phá rừng b. săn bắn động vật quý hiếm

c. sử dụng nhựa một lần dùng d. Vứt rác đúng nơi quy định

Câu 3. Từ nào dưới đây khác với các từ còn lại ?

a. đồng bào b. đồng đội c. đồng chí d. đồng thau

Câu 4. Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi "Khi nào ? " trong câu : "Bố em đi làm về khi trời đã tối." ?

a. bố em b. đi làm về c. khi trời đã tối d. cả 3 đáp án

Câu 5. Để nói về tình thế nguy hiểm của một ai đó, em có thể sử dụng câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây?

a. Ngàn cân treo sợi tóc b. Xuôi chèo mát mái

c. Xôi hỏng bỏng không d. Tâm đầu ý hợp

Câu 6. Loại đồ uống nào dưới đây có thể gây mất ngủ?

a. nước lọc b. cà phê c. nước cam d. sữa

Câu 7. Trong số các bệnh dưới đây, bệnh nào thường gặp ở trẻ em ?

a. thấp tim b. huyết áp cao

c. nhồi máu cơ tim d. đau xương khớp

Câu 8. Từ nào không chỉ người trong gia đình ?

a. ông lão b. bà nội c. ông ngoại d. ông nội

Câu 9. Từ nào có chứa vần "ân" cùng nghĩa với "chăm chỉ, chịu khó "?

a. gần gũi b. cần cù c. ân cần d. thân cận

Câu 10. Quả gì khi chín đen thui  
Gội đầu dùng nó nức mùi thơm xa ?

a. quả sầu riêng b. quả bồ kết c. quả hồng d. quả gấc

Câu 11. Từ nào sau đây cùng nghĩa với "chăm chỉ, chịu khó"?

a. gần gũi b. cần cù c. ân cần d. thân cận

**Câu 12.** Trạng thái nào dưới đây có lợi với cơ quan thần kinh?

a. tức giận b. lo lắng c. vui vẻ d. sợ hãi

Câu 13. Từ nào không chỉ người trong gia đình ?

a. ông nội b. bà nội c. ông ngoại d. ông lão

**HƯỚNG DẪN**

**Bài 1. Nối các ô chứa từ, phép tính vào giỏ chủ đề cho phù hợp**

**Bảng 1**

**< một giờ > một giờ một giờ**

3000 giây 66 phút 365dm 7 tấn

420 x 10 giây 36 x 100 giây 50 x 20 giây 45 phút

8 x 9 phút 15 x 5 phút 4 x 15 phút 275kg 15 + 45 phút

+ **< một giờ :** 3000 giây; 50 x 20 giây; 45 phút ;

**+ > một giờ:** 66 phút; 8 x 9 phút; 15 x 5 phút; 420 x 10 giây.

**+ một giờ :** 36 x 100 giây; 4 x 15 phút; 15 + 45 phút.

**Bảng 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **< một giờ** | **> một giờ** | **= một giờ** |
| 79 – 34 phút; 50 × 20 giây ; 35 phút | 24 × 7 phút; 50 + 11 phút  66 phút; 3700 giây | 4 × 15 phút; 100 – 40 phút; 20 × 3 phút |

**Bài 2. Nối 2 ô với nhau để được cặp từ đồng nghĩa.**

**Bảng 1**

Dog -  shoes -  cry - 

Eat -  chicken -  cold - 

Lamp -  T – shirt -  hat -  pencil - 

***Bảng 2 các bạn làm tương tự***

**Bài 3. Chọn đáp án đúng.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Đáp án** | c | d | d | c | a | b | a | a | b | b |

**Câu 11. b Câu 12. c Câu 13. d**