**BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2023 - 2024**

**MÔN TOÁN : LỚP 4**

**(*Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian giao đề)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO** | Nhận xét bài kiểm tra……………………………………………………………………………………………………………………………… | Số mã do chủ tịch HĐ chấm…………… |
| 1. .......................... | 2. ............................. |
| **ĐIỂM KIỂM TRA** |
| Bằng số: ......... | Bằng chữ...................... |

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)** Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

**Câu 1:** **(0,5 điểm – M1): Mẹ của Lan sinh năm 1980. Năm đó thuộc thế kỉ nào?**       A. XVIII              B. XIX                    C. XX                      D. XXI

**Câu 2:** **(1 điểm – M1): a) Trong các số: 12 567; 34 692; 23 455; 37 899 số nào là số chẵn?**

 A. 34 692 B. 12 567 C. 23 455 D. 37 899

**b) Giá trị của chữ số 5 trong số 3 705 328 là:**

 A. 5 B. 50 C. 500 D. 5000

**Câu 3: (0,5 điểm – M1): Trung bình cộng của ba số 65, 56 và 83 là:**

 A. 204 B. 68 C. 93 D. 86

**Câu 4: (0,5 điểm – M2):** Một mảnh đất hình chữ nhật hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 11m. Diện tích mảnh đất đó là:

A. 72m2 B. 72 m C. 275 m D. 275 m2

**Câu 5 (0,5 điểm – M2): a) Trong các phép đổi sau có một phép đổi đúng là:**

A. 5 tấn 15kg = 515kg. B. 75kg 6g = 75 006g

C. 20 tạ = 200 tấn D. 500 kg = 5 yến

**b)** **Kết quả của phép tính 48 x 11 là:**

1. 4128 B. 528 C. 482 D. 8214

**II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)**

**Câu 6:** **(2 điểm – M1)** Đặt tính rồi tính

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 745 142 + 114 215  |  |  947 451 – 66 108 |  |  994 x 15  |  |  6 481 : 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Câu 7 (1 điểm – M2):** Cho hình tứ giác ABCD như hình bên:

a) Kể tên các cặp đoạn thẳng song song:

**A**

**D**

**B**

**C**

…………………………………………..………

…………………………………………..………

b) Kể tên các cặp đoạn thẳng vuông góc:

…………………………………………..………

…………………………………………..………

**Câu 8:** **(1 điểm – M2):** Tính giá trị của biểu thức:

 a) 5 x 196 : 4 = b) 36 789 – 1485 : 45 =

|  |
| --- |
|  |
|  |

**Câu 9:** **(2 điểm – M2)** Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 225m, chiều dài hơn chiều rộng 29m. Tính diện tích mảnh vườn đó.

**Bài giải**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Câu 10: (1 điểm – M3) Tính bằng cách thuận tiện**:

 27 x 739 + 27 x 261 – 7000 =

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Câu 4:**(1 điểm - M4) Hiện tại, trung bình cộng số tuổi của bạn Hà và cô giáo là một số có 2 chữ số, chữ số hàng chục là 2, chia hết cho cả 2 và 5. Cô giáo hơn bạn Hà 18 tuổi. Hỏi sau 5 năm nữa, bạn Hà bao nhiêu tuổi?

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  UBND HUYỆN CÁT HẢI**TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI** |  |

**HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4**

**CUỐI HỌC KÌ NĂM HỌC 2023-2024**

 **I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Đáp án** | **C** | **a) A; b) D** | **B** | **D** | **B** |
| **Điểm** | **0,5** | **1.0** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |

**II. TỰ LUẬN (7 điểm)**

**Câu 6:** (2 điểm) - Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm.

859 357; 881 343; 14 918; 202 (dư 17)

**Câu 7 (1 điểm)**

**A**

**D**

**B**

**C**

AB song song với CD (0,5đ)

AB vuông góc với AD (0,25đ)

DA vuông góc với DC (0,25đ)

**Câu 8: (1 điểm)** Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

|  |  |
| --- | --- |
| a) 5 x 196 : 4 = 980 :4 = 245  | b) 36 789 – 1485 : 45 = 36 789 – 33 = 36 756  |

**Câu 9:** (2 điểm)

Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn đó là: (0,25đ)

(225 - 29) : 2 = 98 (m) (0,5đ)

Chiều dài mảnh vườn đó là: (0,25đ)

225 - 98 = 127 (m) (0,25đ)

Diện tích mảnh vườn đó là: (0,25đ)

127 x 98 = 12 446 (m2) (0,25đ)

Đáp số: 12 446 m2 (0,25đ)

**Câu 10:** (1 điểm)

 27 x 739 + 27 x 261 – 7 000

 = 27 x (739 + 261) – 7 000 (0,25 đ)

 = 27 x 1 000 – 7 000 (0,25 đ)

 = 27 000 – 7 000 (0,25 đ)

 = 20 000 (0,25đ)

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN CÁT HẢI**TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI** |  |

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - MÔN TOÁN**

**LỚP 4 - NĂM HỌC: 2023- 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **CHỦ ĐỀ** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Tổng** |
|  **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ**  | **TL** | **TNKQ** | **TL** |
| **1** |  **SỐ VÀ** **PHÉP TÍNH** | Số câu | 3 | 1 |  | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| Câu số | *1,2,3* |  *6* |  | *8,9* |  | *10* |  |  |
| Số điểm  | 1,5 | 2,0 |  | 3,0 |  | 1,0 | 1,5 | 6,0 |
| **2** | **HÌNH HỌC VÀ****ĐO LƯỜNG**  | Số câu | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |
| Câu số | *5* |  | *4,5* | *7* |  |  |  |  |
| Số điểm  | 0,5 |  | 1,5 | 1,0 |  |  | 1,5 | 1,0 |
| **TỔNG** | **Số câu** | **4** | **1** | **1** | **3** |  | **1** | ***5*** | ***5*** |
| **Số điểm** | **2,0** | **2,0** | **1,0** | **4,0** |  | **1,0** | ***3,0*** | ***7,0*** |