**BÀI KIỂM TRA KHẢ NĂNG TÍNH TOÁN**

Họ và tên học sinh:…………………………………… 🞏 Nam 🞏 Nữ Ngày sinh: ..…./..…./…....

Lớp: …………….. Trường: ………………………………………………………………….

Ngày kiểm tra: ……./….../….. Người kiểm tra: ………………………………………………….

1. **Gọi tên các màu quen thuộc:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Màu | Vàng | Đỏ | Xanh lá cây | Đen | Hồng | Trắng | Da cam | Tím | Xanh lam | Nâu | Tổng cộng |
| Đ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …../10 |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …../10 |

1. **Gọi tên các hình quen thuộc**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình | Tròn | Vuông | Tam giác | Chữ nhật | Tổng cộng |
| Đ |  |  |  |  | …../4 |
| S |  |  |  |  | .…./4 |

1. **So sánh các đối tượng:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đối tượng | To | Nhỏ | Dài | Ngắn | Nhiều | Ít | Tổng cộng |
| Đ |  |  |  |  |  |  | ……./6 |
| S |  |  |  |  |  |  | ……./6 |

1. **Định hướng:**

* ***Không gian:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Không gian | Trên | Dưới | Bên trái | Bên phải | Trong | Ngoài | Trước | Sau | Ở giữa | Tổng cộng |
| Đ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……./9 |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……./9 |

* ***Thời gian:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian | Sáng | Trưa | Chiều | Tối | Tổng cộng |
| Đ |  |  |  |  | ……./4 |
| S |  |  |  |  | ……./4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đếm xuôi | Từ 1-10 | 11-21 | Đếm ngược | Từ 10-1 | 21-11 |
| Đ |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Đếm đúng tới số | Số gặp khó khăn |
| Số |  |  |

1. **Đếm số:**
2. **Đếm số lượng:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kết hợp đếm, chỉ tay  và mắt nhìn vật: | 1-10 (Sắp xếp hàng ngang) | 1-10 (Sắp xếp phân tán) |
| đồng thời |  |  |
| không đồng thời |  |  |

1. **Đọc số:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số | 3 | 6 | 8 | 9 | 12 | 26 | 35 | 47 | 51 |
| Đ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số | 69 | 74 | 83 | 99 | 118 | 250 | 397 | 836 | 1000 |
| Đ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số | 2568 | 3009 | 9327 | 37425 | 64290 | 78659 | 89001 | 90009 | 100000 |
| Đ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1  2 | 2  5 | 3  7 | 13  6 | 0,43 | 6,8 | 7,11 | 34,5 | 125,6 |
| Đ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ***Điền số tương ứng:***

**🖉🖉🖉🖉🖉🖉🖉**

☺☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

🕙🕙🕙

🕙🕙🕙

**✂ ✂ ✂ ✂**

1. **So sánh: Điền dấu >, <, =**

2 3 4 2 5 3 4 4

7 5 8 8 6 9 7 9

**10.** \*Viết các số 5 ; 8 ; 2 ; 3

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: .......................................

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ......................................

\*Viết các số 63 ; 72 ; 29 ; 43

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ......................................

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: .....................................

\*Viết các số 215 ; 671 ; 359 ; 498

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: .....................................

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ....................................

1. ***Tính***









3 6 8 32 64 79 85

2 0 4 47 25 63 25

……. …….. ……. …….. …….. …….. …….

4 + 2 + 1 = 7 - 0 - 2 = 18 - 5 + 3 = 14 + 33 + 21 =

**12.Đặt tính rồi tính:**

37 + 42 80 + 46 47 + 25 64 - 28

…………… ………….. ………....... ……………

…………… ………….. ………....... ……………

…………… ………….. ………....... ……………

632 + 245 772 – 430 451 - 146 386 + 135

…………… …………… ………...... …………..

…………… …………... ………...... …………..

………… ... …………… ………...... …………..

6738 – 4523 2386 + 5948 92687 – 41326 45603+12908

……………. ….…………. ………............ ………………

……………. ….…………. ………............ ………………

……………. ….…………. ………............ ………………

……………. ….…………. ………............ ………………

3 x 6 24 : 4 8 x 5 45 : 9

…………. ………….. ..………... .. ………….

…………. …………... ………..... ……………

71 x 4 84 x 3 84 : 4 96 : 6

………… . ………….. …………... ……………

………….. ………….. …………... ……………

………….. ………….. …………... ……………

………….. ………….. …………... ……………

1205 x 7 64296 : 6 365 x 28

……………..…. ……….…………. ………............

…………..……. …………………. ………............

…………..……. …………………. ………............

…………..……. …………………. ………............

…………..……. ……...…………. ………............

4/5 x 9/7 3/5 : 2/7 10625 : 25

…………….…. ….…….………. ……….…............

………….……. ….…….………. ……….…............

………….……. ….…….………. ……….…............

………….……. ….…….………. ……….…............

………….……. ….……….……. ………….............

35,76 + 23,52 48,53 – 25,28 5,26 x 2,4

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

……………….…. ….…….…………. …………............

……………….…. ….…….…………. …………............

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

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

**13. Tìm x:**

x + 3 = 8 x – 5 = 4

.………………………… ……………… …………….

……………. …………… …………………………….

x + 24 = 45 x – 16 = 38

………….…………….. ……………………………

…………..…………….. ……………………………

x : 2 = 4 x × 3 = 9

…………..……………… ……………. ………………

…………..……………… ……………….……………

x : 6 = 14 x × 3 = 69

…………………………. ……………………………

…………………………. ……………………………

**Câu 14:** **Điền số?**

2 dm = ........ cm      5 dm = ….... cm 70 cm = ......... dm

1 m = …… cm 1km = …….. m … dm = 1 m

2 hm = …… dam   4 dm 5cm = ......... cm     32 cm = ........dm ..... cm

……… giờ ………. giờ



..…. giờ …… phút ..…. giờ …… phút

Có ………. hình tam giác

Có ………… hình tam giác

Có ………… hình vuông

B

**A C**

D

Có ……..... đoạn thẳng

**15.Tính:**

* Độ dài đường gấp khúc:
* 6 cm

3 cm

5 cm

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

* Chu vi hình tam giác ABC
* A

4 cm 5 cm

**B** 7 cm C ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..

- Diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 13 cm, chiều rộng là 9 cm

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

**16.Viết phép tính thích hợp**

Có : 4 con gà

Mua thêm : 5 con gà

Tất cả có : …. con gà?


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

Có : 8 quả bóng


Mất đi : 3 quả bóng


Còn lại : … quả bóng?

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

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





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

**17. Viết tiếp vào bài giải:**

\*Lớp 1A có 14 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Số học sinh lớp 1A có là:

……………………………………………………………

Đáp số: ………………………………

\* Nhà em nuôi 23 con gà và 15 con vịt. Hỏi nhà em có tất cả bao nhiêu con gà và con vịt?

Bài giải:

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

\*Quyển vở của Lan có 48 trang, Lan đã viết hết 25 trang. Hỏi quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết?

Bài giải:

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

\*Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 160 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải:

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

\*Mỗi hộp bánh có 6 cái bánh. Hỏi 5 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh?

Bài giải:

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

\*Lớp em có 32 bạn, xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu em?

Bài giải:

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

\*Một cửa hàng có 1840 cái bút bi, đã bán được 1/8 số bút bi đó. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu bút bi?

Bài giải:

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

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

\*Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 248m, chiều rộng bằng ¼ chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.

Bài giải

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

\*Lớp 4A có 18 học sin nữ. Số học sinh nam bằng 8/9 số học sinh nữ. Tính số học sinh nam của lớp.

Bài giải

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

\*Một người đi xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải

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