**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I - LỚP 4**

**NĂM HỌC 2022 – 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 |  Mức 4 | Tổng |  |
| TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL |
| Đọc viết số tự nhiên, các phép tính số tự nhiên, tìm x, tính giá trị biểu thức, tính bằng cách thuận tiện.   | Số câu | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | **2** | **4** |
| Số điểm | 1,0 |  |  | 2,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | **1,0** | **4,0** |
| Đại lượng và đo đại lượng: đổi các đơn vị đo khối lượng; thời gian. | Số câu | 1 |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |
| Số điểm | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | **0,5** |  |
| Yếu tố hình học: Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.  | Số câu |   |  | 1 |  |  |  |  |  | **1** |  |
| Số điểm |   |  | 1,0 |  |  |  |  |  | **1,0** |  |
|  Giải toán có lời văn (tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó) | Số câu | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** | **1** |
| Số điểm | 0,5 |  |  |  |  | 3,0  |  |  | **0,5** | **3,0** |
| Tổng  | Số câu | **4** |  | **1** | **2** |  | **2** |  | **1** | **5** | **5** |
| Số điểm | **2,0** |  | **1,0** | **2,0** |  | **4,0** |  | **1,0** | **3,0** | **7,0** |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN CÁT HẢI**TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI** | **BÀI KIỂM TRA GIỮA HKI****NĂM HỌC: 2022 – 2023****MÔN : TOÁN - LỚP 4***Thời gian: 40 phút (không kể giao đề)* |
|  |  |

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)**

*Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 5)*

**Câu 1.** (0,5 điểm - M1) Số gồm “25 triệu, 8 trăm nghìn, 7 nghìn, 3 chục, 4 đơn vị” viết là:

|  |  |
| --- | --- |
| A. 258 734 | C. 25 807 034 |
| B. 25 807 304 | D. 25 870 403 |

**Câu 2.** (0,5 điểm - M1) Chiều cao của các bạn, Lan, Cúc, Đào, Hồng lần lượt là: 136cm; 129cm; 132cm; 139cm. Chiều cao trung bình của mỗi bạn là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 133cm   | B. 134cm  | C. 135cm  | D. 143cm |

**Câu 3**. (0,5 điểm - M1) Nếu m = 12, n = 15 thì giá trị của biểu thức m + n : 3 là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 17      | B. 9  | C. 30  | D. 27 |

**Câu 4.** (0,5 điểm - M1) 5 tấn 63 kg = ............kg.

        A.    563           B. 5036            C. 5063                    D. 5060

**Câu 5.** (1 điểm – M2) Điền số vào ô trống:

**C**

**A**

**B**

**D**

**E**

 Góc nhọn

 Góc tù

 Góc bẹt

 Góc vuông

**II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)**

**Câu 6:** (1 điểm – M2) Đặt tính rồi tính

|  |  |
| --- | --- |
| 267345 + 231925 | 628450 - 35813 |

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Câu 7:** (1 điểm – M2):

|  |  |
| --- | --- |
| a) Tìm xx : 5 = 5062 | b) Tính giá trị biếu thức 8136 : 3 + 4958 |

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Câu 8:** (1 điểm - M3): Tính bằng cách thuận tiện nhất

 a. 256 + 244 + 298 b. 368 + 243 + 257 + 132

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

**Câu 9.** (3 điểm - M3): Một trường Tiểu học có : Khối lớp 1 và khối lớp 2, mỗi khối lớp có 135 học sinh; khối lớp 3, 4 và 5 mỗi khối lớp có 155 học sinh. Hỏi trung bình mỗi khối lớp của trường đó có bao nhiêu học sinh?

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

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

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

**Câu 10:** (1 điểm – M4) Trung bình cộng của ba số là 139. Số thứ nhất là 117, số thứ hai hơn số thứ nhất 35 đơn vị. Tìm số thứ ba?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

**HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I**

**Năm học: 2022-2023**

**MÔN: TOÁN LỚP 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Kết quả** | **Điểm** |
| **1** | C | 0,5 |
| **2** | B | 0,5 |
| **3** | A | 0,5 |
| **4** | C | 0,5 |

**Câu 5:** (1điểm)(làm đúng mỗi phần được 0,25 điểm)

**a.** 3 góc nhọn b. 1 góc tù c . 1 góc bẹt d, 4 góc vuông

**Câu 6:** (1 điểm) Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm

|  |  |
| --- | --- |
| 267345+231925499270 | 628450 35813592637 |

**Câu 7:** (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| x : 5 = 5062x = 5062 x 5x = 25310 | 8136 : 3 + 4958= 2712 + 4958= 7670 |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| a. 256 + 244 + 298 = (256 + 244) + 298= 500 + 298= 798 | b. 368 + 243 + 257 + 132= (368 + 132) + (243 + 257)= 500 + 500= 1000 |

**Câu 9: 3 điểm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bài giải** | **Điểm** | **Ghi chú** |
| Khối lớp 1 và khối lớp 2 có số học sinh là:135 x 2 = 270 (học sinh) | 0,25 0,5 |  |
| HS viết thiếu (sai) đơn vị trừ 0,25 điểm |
| Khối lớp 3, 4 và khối lớp 5 có số học sinh là:155 x 3 = 465 (học sinh) | 0,250,5 | HS viết thiếu (sai) đơn vị trừ 0,25 điểm |
|  |
| Trung bình mỗi khối lớp có số học sinh là: | 0,25 |  |
| ( 270 + 465) : 5 = 147 ( học sinh) | 0,75 | HS viết thiếu (sai) đơn vị trừ 0,25 điểm |
| Đáp số: 147 học sinh | 0,5 |  |

*HS giải theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa*

**Câu 10:** (1 điểm)

Bài giải

Tổng của ba số là:

139 x 3 = 417

Số thứ hai là :

117 + 35 = 152

Số thứ ba là :

417 – ( 117 + 152) = 148

Đáp số : Số thứ ba: 148