**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I - 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 | 1 | 2 |  | 1 | 4 | 4 |
| Câu số | *1,2,3* | *7* | *4* | *8,9* |  | *11* |  |  |
| Số điểm | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 3,0 |  | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
| **2** | **HÌNH HỌC VÀ**  **ĐO LƯỜNG** | Số câu | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |
| Câu số | *6* |  | *5* | *10* |  |  |  |  |
| Số điểm | 0,5 |  | 0,5 | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |
| **TỔNG** | | **Số câu** | **4** | **1** | **2** | **3** |  | **1** | ***6*** | ***5*** |
| **Số điểm** | **2,0** | **2,0** | **1,0** | **4,0** |  | **1,0** | ***3,0*** | ***7,0*** |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN CÁT HẢI  **TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI** | **BÀI KIỂM TRA GIỮA HKI**  **NĂM HỌC: 2023 - 2024**  **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 “ Chín trăm triệu ” có số chữ số 0 là:

A. 7 số B. 8 số C. 9 số D.10 số

**Câu 2.** (0,5 điểm - M1) Giá trị của chữ số 7 trong số **3 075 239** là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 70 | B. 7 000 | C. 70 000 | D.700 000 |

**Câu 3**. (0,5 điểm – M1) Số **25 157 120** làm tròn đến hàng trăm nghìn là:

|  |  |
| --- | --- |
| A. **25 000 000** | B. **25 100 000** |
| C. **25 200 000** | D. **25 160 000** |

**Câu 4.** (0,5 điểm – M2) 5 tấn 63 kg = ............kg.


        A.    563           B. 5063            C. 50063                    D. 5630

**Câu 5:** (0,5 điểm-M2) **Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, năm đó thuộc thế kỉ:**

A. XVIII B. XIX C. XX D. XXI

**Câu 6.** (0,5 điểm – M1) Góc sau có số đo là bao nhiêu độ?

|  |  |
| --- | --- |
| A. 120o  D. 180o | B. 60o  D. 50o |



**II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)**

**Câu 7:** (2 điểm – M1) Đặt tính rồi tính

|  |  |
| --- | --- |
| 267345 + 231925 628450 - 35813 | 10 785 x 9 8 697 : 3 |

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

**Câu 8:** (1 điểm – M2): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

|  |  |
| --- | --- |
| A. 2 tấn 45 kg = ............... kg | B. 7 050 kg = ............ tấn............yến |
| C. 205 giây = ........phút....... giây | D. 5 thế kỉ = .............. năm |

**Câu 9.** (2 điểm – M2): )Có 20 quả bóng bàn đựng trong 4 hộp đều nhau. Hỏi 40 quả bóng bàn thì đựng trong mấy hộp như vậy?

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

**Câu 10: (1 điểm – M2):** Cho hình tứ giác MNPQ

**M**

**Q**

**N**

**P**

Kể tên các cặp đoạn thẳng song song:

…………………………………………..………

…………………………………………..………

**Câu 11:** (1 điểm – M3)

a.Tìm số lớn nhất có 6 chữ số mà tổng các chữ số bằng 5?

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

b. Cho các số 8,0,0,0,0, 5 em hãy lập tất cả các số có 6 chữ số trên mà có hàng trăm nghìn là 8?

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

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

**Năm học: 2023 - 2024**

**MÔN: TOÁN LỚP 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Kết quả** | **Điểm** |
| **1** | B | 0,5 |
| **2** | C | 0,5 |
| **3** | C | 0,5 |
| **4** | B | 0,5 |
| 5 | C | 0,5 |
| **6** | B | 0,5 |

**Câu 7:** (2 điểm) Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm

499270 592637 97065 2899

**Câu 8:** (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25 điểm

|  |  |
| --- | --- |
| A. 2 tấn 45 kg = 2045 kg | B. 7 050 kg = 7 tấn 50 yến |
| C. 205 giây = 3 phút 25 giây | D. 5 thế kỉ = 500 năm |

**Câu 9: (2 điểm)**

Bài giải

Số quả bóng bàn đựng trong mỗi hộp là: (0,25đ)

20 : 4 = 5 (bóng bàn) (0,5đ)

40 quả bóng bàn cần số hộp để đựng là: (0,25đ)

40 : 5 = 8 (hộp) (0,75đ)

Đáp số: 8 hộp. (0,25đ)

**Câu 10:** (1 điểm) **Làm đúng mỗi số được 0,5 điểm**

MQ song song với NP; MN song song với QP

**Câu 11:** (1 điểm)

a.Số đó là : 500.000

b. 805000; 800500; 800050; 850000