Họ và tên : ..................... ………Lớp **5B ĐỀ ÔN CUỐI HỌC KÌ II (ĐỀ 30)**

**Câu 1:** Trong số thập phân 67,183 chữ số 8 thuộc hàng nào?

A. Hàng chục B. Hàng phần mười C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn

**Câu 2:** Số 0,45 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

A. 45% B. 4,5% C. 450% D. 0,45%

**Câu 3:** Diện tích hình tròn có đường kính bằng 20cm là:

A. 31,4 cm2 B. 62,8 cm2 C. 314 cm2 D. 125,6 cm2

**Câu 4:** Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh nữ. Vậy tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh của lớp đó là:

A. 250% B. 40% C. 66,7% D. 150%

**Câu 5:** Diện tích thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 20 m; 15 m, chiều cao là 10m là:

A. 350 m2 B. 175 C. 3000 m2 D. 175 m2

**Câu 6**: Một xe máy đi quãng đường 90 km mất 2 giờ 30 phút. Vận tốc xe máy đó là:

A. 36 km/giờ B. 40 km/giờ C. 45 km/giờ D.225 km/giờ

**Câu 7:** Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 giờ 45 phút = ............... giờ b) 8 tấn 5 kg = kg

c) 9m2 5dm2 = .................... m2 d) 25m3 24dm3 = m3

## Tự luận

**1/** Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)

245,58 + 7,492 59,64 + 38 104 – 36,85 2,49 – 0,8745

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

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

.............................. .............................. .............................. .............................. 28,52 x 4,9 12,75 x 38 26 : 2,5 20,88 : 3,6

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

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

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

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

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

**2/** Tìm y, biết :

13,104 : y – 8,72 = 6,88 (312 – y) : 12,6 = 24,5

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

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

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

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

**3/** Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm :

0,49 km = 490 .................... 2km 50m = m

16tạ 40kg = .................... tấn 1280g = 1,28 ....................

5m2 8dm2 = 508 .................... 0,364m2 = dm2

7,084m3 = .................... m3 ............... dm3 9m3 15dm3 = 9,015 ....................

2 giờ 15 phút = .................... giờ 150 giây = .................... phút giây

**4/** Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 15m. Tính chu vi và diện tích.

Giải

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

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

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

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

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

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

**5/** Lúc 6giờ, một xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 12km/giờ. Đến 7giờ 30phút, một xe máy có vận tốc 30km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp lúc mấy giờ? Biết quãng đường AB dài 45km. Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km? Cách B bao nhiêu km?

Giải

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

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

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

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

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

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

**6/** Tính diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ sau

A

4dm

D

B Giải

C

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

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

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

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

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

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

Họ và tên : ..................... ………Lớp **5B ĐỀ ÔN CUỐI KÌ II (ĐỀ 31)**

## Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho các câu dưới đây.

### Chữ số 9 trong số 25, 309 thuộc hàng nào ?

A. Hàng đơn vị B. Hàng trăm

C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn

### Phân số 2

5

### viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5 B. 5,2 C. 0,4 D. 4,0

### Thể tích của một hình lập phương có cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3 B. 100 dm2 C. 100dm3 D.125 dm2

### Cách tính diện tích hình thang có đáy lớn là 25 cm, đáy nhỏ 21 cm và chiều cao 8 cm là:

A. ( 25  21 )  8 : 2 B. ( 25 + 21) 8 : 2

C. ( 25 + 21) : 8  2 D. ( 25  21) : 8  2

##  Câu 2. (1 điểm) Nối mỗi với dấu ( >; <; =) thích hợp.

a. 279,5 279,49 b. 49,589 49,59

<

**>**

**=**

c. 327,300

327,3 d. 10, 806

10,186

##  Câu 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a. 97,65  0,01 = 0,9765 b. 8,59  10 = 8,590

## Câu 4. (1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (...)

a. 8 km 362 m = ………….km b. 1 phút 30 giây = phút

c. 15 kg 287 g = ………….kg d. 32 cm2 5 mm2 = cm2

## Tự luận

**1/** Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)

24phút 38giây + 35phút 22giây 3giờ – 28phút 56giây

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

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

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

12phút 30giây x 6 3giờ 20phút : 5

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

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

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

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

**2/**Tìm y, biết :

 7  y ×

3 = 1

5 : y +

7  = 3

10 4 5

6 9 4

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

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

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

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

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

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

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

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

**3/** a. Tính tỉ số phần trăm của 24 và 36 b. Tính 40% của 32

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

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

**4/** Một hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Tính chu vi và diện tích ? Giải

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

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

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

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

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

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

**5/**Một xe máy khởi hành từ A lúc 7giờ 15phút với vận tốc 30km/giờ. Sau khi xe máy đi được 15km thì một ô tô có vận tốc 40km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi :

* 1. Sau bao lâu ôtô đuổi kịp xe máy? Ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?
	2. Chỗ gặp nhau cách A bao xa ?

Giải

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Họ và tên : ..................... ………Lớp **5B**

**ĐỀ ÔN CUỐI KÌ II (ĐỀ 32)**

*Câu 1*: Số thập phân gồm có 3 trăm, 4 đơn vị, 5 phần mười và 6 phần nghìn được viết là: A. 34, 56 B. 304, 56 C. 304, 506 D. 34, 506

*Câu 2*: Một người đi xe đạp được 50 km trong 2 giờ 30 phút. Vậy vận tốc đi xe đạp của người đó là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 25 km/giờ | B. 125 km/giờ | C. 30 km/giờ | D. 20 km/giờ |

*Câu 3*: 2m385dm3 = m3 . Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 2,85 B. 2,085 C. 285

*Câu 4*: Cho nửa hình tròn N như hình bên. Chu vi của hình N là: A. 10,28cm

4cm

B. 6,28cm

C. 16,56cm

N

*Câu 5*: 75% của một số là 4,2. Vậy số đó là bao nhiêu ?

A. 3,15 B. 31,5 C. 5,6 D. 56

*Câu 6*: Diện tích toàn phần của một hình lập phương bằng 486 dm2. Vậy thể tích của hình lập phương đó là:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 324 dm3**II. Tự luận** | B. 162 dm3 | C. | 121, 5 dm3 | D. | 729 dm3 |
| **1/** | Thực hiện các phép | tính sau (có đặt tính) |  |  |
|  | 156,32 + 49 | 102 – 38,75 | 27,48 x 65 | 9,96 : 4,8 |
|  | .............................. | .............................. | .............................. | .............................. |
|  | .............................. | .............................. | .............................. | .............................. |
|  | .............................. | .............................. | .............................. | .............................. |
|  | .............................. | .............................. | .............................. | .............................. |
|  | .............................. | .............................. | .............................. | .............................. |

4  5 

9 6

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

3 :6 

8

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

**2/** Tìm y, biết : Tính giá trị biểu thức :

60 – y x 12,8 = 2,4 (4giờ – 2giờ 15phút) : 3 + 25phút

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

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

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

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

**3/** Tìm tỉ số phần trăm của 11/4 và 1,25 : ……………………………………………

Xếp tăng dần : 3 2 ; 3,25 ; 32 ; 3,5 ; 5 2 : ……………………………………………

5 5 3

**4/** 120 m = 0,12 .................... ....................... 8tạ 15kg = tấn

4m2 70dm2 = 470 .................... 1,15 m3 = ............... m3 dm3

3 giờ 45 phút = .................... giờ 140 giây = .................... phút giây

**5/** Hai thành phố A và B cách nhau 165 km. Lúc 7 giờ 30 phút sáng, một xe máy đi từ thành phố A đến B với vận tốc 30km/giờ và lúc 8 giờ có một ô tô đi ngược chiều từ B đến A với vận tốc 45 km/giờ. Hỏi xe máy và ô tô gặp nhau lúc mấy giờ? Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km? Cách B bao nhiêu km?

Giải

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

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

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

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

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

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

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

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

**6/** Hai xe cùng xuất phát lúc 7giờ đi ngược chiều nhau. Xe máy đi từ A và một xe đạp đi từ B với vận tốc bằng 2/5 vận tốc xe máy. Hai xe gặp nhau lúc 9giờ 15phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết quãng đường AB dài 94,5 km.

Giải

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Họ và tên: Lớp 5B

 **ĐỀ ÔN CUỐI KÌ II (ĐỀ 33)**

1. **BÀI ĐỌC THẦM: CÁI ÁO CỦA BA**

Tôi có một người bạn đồng hành quý báu từ ngày tôi còn là đứa bé 11 tuổi. Đó là chiếc áo sơ mi vải Tô Châu, dày mịn, màu cỏ úa.

Chiếc áo sờn vai của ba dưới bàn tay vén khéo của mẹ đã trở thành cái áo xinh xinh, trông rất oách của tôi. Những đường khâu đều đặn như khâu máy, thoáng nhìn qua khó mà biết được đấy chỉ là một cái áo may tay. Hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh. Cái cổ áo như hai cái lá non trông thật dễ thương. Mẹ còn may cả cái cầu vai y hệt như chiếc áo quân phục thực sự. Cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi. Khi cần, tôi có thể mở khuy và xắn tay áo lên gọn gàng. Mặc áo vào, tôi có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi, tôi như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba… Lúc tôi mặc đến trường, các bạn và cô giáo đều gọi tôi là “chú bộ đội”. Có bạn hỏi: “Cậu có cái áo thích thật! Mua ở đâu thế?” “Mẹ tớ may đấy!”

– Tôi hãnh diện trả lời.

Ba đã hi sinh trong một lần đi tuần tra biên giới, chưa kịp thấy tôi chững chạc như một anh lính tí hon trong cái áo mẹ chữa lại từ chiếc áo quân phục cũ của ba.

Mấy chục năm đã qua, chiếc áo còn nguyên như ngày nào mặc dù cuộc sống của chúng tôi đã có nhiều thay đổi. Chiếc áo đã trở thành kỉ vật thiêng liêng của tôi và cả gia đình tôi.

Phạm Hải Lê Châu

**Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh vào chữ cái (A,B,C,D) trước câu trả lời đúng nhất.**

* 1. **Bài văn tả đồ vật nào?**
		1. Tả chiếc áo của bạn nhỏ được may lại từ chiếc áo quân phục của ba.
		2. Tả chiếc áo quân phục của người ba đã hi sinh.
		3. Tả chiếc áo mới mẹ may cho bạn nhỏ.
		4. Tả chiếc áo của bạn nhỏ đã cũ.
	2. **Chiếc áo được giới thiệu như thế nào?**
		1. Là một chiếc áo bình thường như mọi chiếc áo khác.
		2. Là một người bạn đồng hành quý báu từ ngày tác giả mới 11 tuổi.
		3. Là một chiếc áo sơ mi màu trắng.
		4. Là chiếc áo có chất liệu vải, màu sắc, kiểu dáng lạ.
	3. **Tác giả miêu tả các chi tiết “ hàng khuy, cổ áo” bằng cách nào?**
		1. Nhân hóa B. So sánh

C. So sánh và nhân hóa D. Thay thế từ ngữ

* 1. **Vì sao mặc chiếc áo, bạn nhỏ lại cảm thấy như được “ vòng tay mạnh mẽ và yêu thương của ba ôm ấp” ?**
		1. Vì chiếc áo này dày và mịn.
		2. Vì các bạn và cô giáo đều gọi bạn là “chú bộ đội”
		3. Vì chiếc áo này bạn mặc rất đẹp.
		4. Vì bạn yêu quý ba, chiếc áo làm bạn liên tưởng như thế.
	2. **Từ “cổ” nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển?**

A. Cổ áo B. Hươu cao cổ

C. Cổ của em bé D. Em rướn cao cổ.

* 1. **Trong các câu sau, câu nào là câu ghép?**
		1. Hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh.
		2. Mặc áo vào, tôi có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi, tôi như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba…
		3. Cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi.
		4. Cái cổ áo như hai chiếc lá non trông thật dễ thương.
	2. **Dấu phẩy trong câu: “Khi cần, tôi có thể mở khuy và xắn tay áo lên gọn gàng.” Có tác dụng là:**
		1. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép
		2. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu
		3. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ
		4. Ngăn cách chủ ngữ và vị ngữ
	3. **Quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu: “Mình đến nhà bạn …. bạn đến nhà mình?”**
		1. và B. nhưng

C. như D. hay

* 1. **Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép.**

Nếu chúng ta chủ quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* 1. **Thấy bạn Hoa được mẹ chở đến trường bằng xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm. Em hãy đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ nói về tác hại của việc không đội mũ bảo hiểm.**

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

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

* 1. **Trong câu :** “Mẹ tớ may đấy!” – Tôi hãnh diện trả lời.

**Dấu gạch ngang trong câu trên dùng để:**

1. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đoạn hội thoại
2. Đánh dấu phần chú thích
3. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê

Họ và tên:……………………….**Lớp 5B**

**ĐỀ ÔN CUỐI KÌ II (ĐỀ 34)**

## Đọc bài sau và trả lời câu hỏi :

**RỪNG GỖ QUÝ**

Xưa có vùng đất toàn đồi cỏ tranh hoặc tre nứa. Gia đình nhà nọ có bốn người phải sống chui rúc trong gian lều ọp ẹp và chật chội.

Một hôm, ông bố vừa chợp mắt, một cánh rừng đầy lim, sến, táu cứng như sắt đã hiện ra. Ông nghĩ bụng: “ Giá vùng ta cũng có những thứ cây nầy thì tha hồ làm nhà ở bền chắc”. Chợt nghe tiếng nhạc, ông ngoảnh lại thì thấy các cô tiên nữ đang múa hát trên đám cỏ xanh. Một cô tiên chạy lại hỏi:

* Ông lão đến đây có việc gì ?
* Tôi đi tìm gỗ làm nhà, thấy rừng gỗ quý ở đây mà thèm quá !
* Được, ta cho ông cái hộp nầy, ông sẽ có tất cả. Nhưng về nhà, ông mới được mở ra !

Ông lão cảm ơn cô tiên rồi bỏ hộp vào túi mang về. Dọc đường, mùi thơm từ chiếc hộp tỏa ra ngào ngạt ông thích quá. Ông lấy hộp ra, định hé xem một tí rồi đậy lại

ngay. Nào ngờ, nắp hộp vừa hé thì bao nhiêu cột kèo, ván gỗ tuôn ra ào ào, lao xuống suối trôi mất. Tần ngần một lúc, ông quay lại khu rừng kể rõ sự việc rồi năn nỉ

Cô tiên cho cái hộp khác. Đưa ông lão cái hộp thứ hai, cô tiên lại căn dặn:

* Lần này, ta cho lão những thứ quý gấp trăm lần trước. Nhưng nhất thiết phải về đến nhà mới được mở ra!

Hộp lần nầy rất nhẹ, không thơm, lắc nghe lốc cốc như hạt đỗ. Ông mang hộp về theo đúng lời tiên dặn…

Nghe tiếng chim hót, ông lão choàng tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Nghĩ mãi, ông chợt hiểu : “ Cô tiên cho cái hộp quý là có ý bảo ta tìm hạt cây mà gieo trồng, giống như lúa ngô vậy”. Ông liền bảo các con đi xa tìm hạt cây về gieo trồng. Chẳng bao lâu, những đồi tranh, tre nứa đã trở thành rừng gỗ quý. Dân làng lấy gỗ làm nhà, không còn những túp lều lụp xụp như xưa.

*Truyện cổ Tày- Nùng*

Câu 1. Khi thấy hiệ ra những cánh rừng gỗ quý, ông lão ước mong điều gì ?

1. Có vài cây gỗ quý để cho gia đình mình làm nhà ở bền chắc.
2. Có rất nhiều gỗ quý để cho dân cả vùng làm nhà ở bền chắc.
3. Có thứ cây gỗ quý trên quê mình để dân làm nhà ở bền chắc.
4. Có hạt giống cây gỗ quý để trồng, tha hồ làm nhà ở bền chắc. Câu 2. Vì sao ông lão biết các cô tiên nữ múa hát trên đám cỏ xanh ?
5. Vì ông chợt nghe thấy tiếng hát.
6. Vì có cô tiên nữ chạy lại hỏi ông.
7. Vì ông chợt ngoảnh lại phía sau.
8. Vì ông chợt nghe thấy tiếng nhạc.

Câu 3. Cô tiên cho ông lão chiếc hộp thứ nhất đựng những gì ?

1. Hoa quả chín thơm ngào ngạt.
2. Rất nhiều cột kèo, ván gỗ.
3. Rất nhiều hạt cây gỗ quý.
4. Ngôi nhà làm bằng gỗ quý.

Câu 4. Những đặc điểm nào cho biết chiếc hộp thứ hai đựng hạt cây gỗ quý ?

1. Tỏa mùi thơm ngào ngạt, có giá trị gấp trăm lần chiếc hộp trước.
2. Tỏa mùi thơm nhẹ, lắc nghe lốc cốc, quý gấp trăm lần hộp trước.
3. Nhẹ, không thơm, lắc nghe lốc cốc, quý gấp trăm lần hộp trước.
4. Nhẹ, không thơm, lắc không kêu, có giá trị gấp trăm lần hộp trước Câu 5. Vì sao nói hộp thứ hai quý gấp trăm lần hộp thứ nhất ?
5. Vì có nhiều loại gỗ quý giá hơn ở hộp trước.
6. Vì có nhiều cột kèo, ván gỗ hơn ở hộp trước.
7. Vì có nhiều hạt cây để chia cho cả dân làng.

 d.Vì có nhiều hạt cây để trồng nên rừng gỗ quý. Câu 6. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa câu chuyện ?

1. Muốn có rừng gỗ quý, phải làm đúng lời cô tiên dặn dò trong mơ
2. Muốn có rừng gỗ quý, phải cải tạo những đồi cỏ tranh, tre nứa.
3. Muốn có rừng gỗ quý, phải tìm hạt cây để gieo trồng, chăm sóc.
4. Muốn có rừng gỗ quý, phải đi thật xa để tìm cây giống thật tốt. Câu 7. Từ nào dưới đây đồng nghiã với từ bền chắc ?
5. bền chí
6. bền vững
7. bền bỉ
8. bền chặt

Câu 8. Dòng nào dưới đây có các từ in đậm đồng nghĩa ?

1. **gian** lều cỏ tranh/ ăn **gian** nói dối
2. **cánh** rừng gỗ quý/ **cánh** cửa hé mở
3. hạt **đỗ** nảy mầm/ xe **đỗ** dọc đường
4. một giấc **mơ** đẹp/ rừng **mơ** sai quả

**Câu 9.** Các vế trong câu: “ Giá vùng ta cũng có những thứ cây nầy thì ta tha hồ làm nhà ở bền chắc.” Được nối với nhau bằng cách nào ?

…………………………………………………………………………………..

**Câu 10**: Trong câu: “Hộp lần nầy rất nhẹ, không thơm, lắc nghe lốc cốc như hạt đỗ.” Dấu phẩy có tác dụng.....................................................................................................

**Câu 11:** Trong câu: Nghĩ mãi, ông chợt hiểu : “ Cô tiên cho cái hộp quý là có ý bảo ta tìm hạt cây mà gieo trồng, giống như lúa ngô vậy”.

Dấu hai chấm có tác dụng:..............................................................................................

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

Dấu phẩy 1 có tác dụng:

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

**Câu 12. Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gach dưới vị ngữ**

Chẳng bao lâu, những đồi tranh, tre nứa đã trở thành rừng gỗ quý.

Họ và tên:.............................................Lớp: 5B **ĐỀ ÔN CUỐI KÌ II (ĐỀ 35)**

**Đọc thầm và làm bài tập.**

**CÂY CHUỐI MẸ**

Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời. Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm. Chưa được bao lâu, nó đã nhanh chóng thành mẹ. Sát chung quanh nó, dăm cây chuối bé xíu mọc lên từ bao giờ. Cổ cây chuối mẹ mập tròn, rụt lại. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.

Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non. Nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng hẳn về một phía.

Khi cây mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.

Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía. Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?

Không, cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con

nào.

## Phạm Đình Ân

Dựa vào nội dung bài, khoanh vào câu trả lời đúng cho các câu 1, 2, 5, 7, hoàn thành yêu cầu bài tập câu 3, 4, 6, 8, 9, 10.

**Câu 1**: (0,5 điểm). Cây chuối con được tác giả tả như thế nào ?

1. Mới ngày nào là cây chuối con với tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm.
2. Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời.
3. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.

**Câu 2**: (0,5 điểm) Đoạn văn: “*Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm*.” cho ta biết đó là:

1. Cây chuối con
2. Cây chuối mẹ
3. Cây chuối trưởng thành

**Câu 3**: (0,5 điểm). Chi tiết nào cho em biết cây chuối đã thành cây chuối mẹ?

# ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

# ……………………………………………………………………………………

**Câu 4:** (0,5 điểm) Hoa chuối được tác giả tả như thế nào?

# ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

**Câu 5: (**0,5 điểm) Cây chuối mẹ bảo vệ bầy con của mình ra sao?

1. Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía.
2. Nó để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?
3. Cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào.
4. Cả 3 ý trên.

**Câu 6**: (0,5điểm) Từ hình ảnh cây chuối mẹ, em liên tưởng đến ai?

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

**Câu 7**: **(**0,5 điểm) Trong câu sau: “Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên.” Các dấu phẩy được dùng để làm gì?

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

………………………………………………………………………………………………

**Câu 8**: (0,5 điểm) Tác giả sử dụng giác quan nào để tả?

………………………………………………………………………………………………

**Câu 9:** (0,5 điểm) Em hãy cho biết câu: “*Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó*?” là câu hỏi hay câu cảm? Vì sao?

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

**Câu 10:** (0,5 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ và cặp quan hệ từ trong câu ghép sau:

Khi cây mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.

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