|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trường Tiểu học Phường 2Lớp Bốn..........Họ và tên.......................................... | Giám thị 1 | Giám thị 2 | Số mật mã |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Điểm: | Nhận xét:.............................................................................. | Giám khảo | Số mật mã |

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - Năm học 2023- 2024

 MÔN: TOÁN LỚP 4/2

**ĐỀ CHÍNH THỨC**

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

Câu 1. Giá trị của chữ số 8 trong số 28 471 539 là:

 A. 80 000 B. 8 000 000 C. 80 000 000 D. 800 000

Câu 2. Dãy các chữ số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
 A. 146 318 ; 164 318 ; 318 164 ; 381 164.

 B. 318 164 ; 381 164 ; 164 318 ; 146 318.

 C. 164 318 ; 146 318 ; 318 164 ; 381 164.

 D. 381 164 ; 318 164 ; 164 318 ; 146 318.

Câu 3. Mẹ của Lan sinh năm 1980. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

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

Câu 4. Giá trị của biểu thức 2514 × a + 2458 với a = 3 là:

 A. 10 000 B. 100 000 C. 11 000 D. 110 000

Câu 5. Cân nặng trung bình của Hân, Mai, Lâm là 37kg. Hân cân nặng 38kg, Mai cân nặng 41kg. Cân nặng của Lâm là:
 A. 31 kg B. 32 kg C. 34 kg D. 35 kg

Câu 6. Đặt tính rồi tính:

 a) 8205 × 6 b) 29376 : 9

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

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

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

Câu 7. Tìm ?

1. ? × 7 = 12 012 b) ? : 8 = 1208

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

Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện:

 a) 6615 + 3052 + 285 + 48 = …………………………….…

 = …………………………….…

 = ………………………….……

 b) 285 × 69 - 285 × 57 - 285 × 11 = ………………………….…

 = ………………………….…

 = ……………………………

Câu 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1. 8 m2 4 cm2 = …….….. cm2
2. 6 tấn 35 kg =………….. kg

Câu 10. Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 12m và chiều rộng 6m. Bác Tâm dự định lát sàn căn phòng đó bằng những viên gạch hình vuông cạnh 3dm. Hỏi bác Tâm cần chuẩn bị bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó.

Bài giải

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

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

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM LỚP 4/2

Câu 1. B

Câu 2. D

Câu 3. C

Câu 4. A

Câu 5. B

Câu 6. Tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

 a) 8205 × 6 = 49 230

 b) 29376 : 9 = 3264

Câu 7. Tính đúng mỗi dòng được 0,5 điểm.

 a) 1716 b) 9664

Câu 8.

a) 6615 + 3052 + 285 + 48 = ( 6615 + 285) + ( 3052 + 48)

 = 6900 + 3100

 = 10 000

 b) 285 × 69 - 285 × 57 - 285 × 11 = 285 × (69 - 57 - 11)

 = 285 × 1

 = 285

Câu 9. Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm.

1. 8 m2 4 cm2 = 80 004 cm2
2. 6 tấn 35 kg = 6035 kg

Câu 10.

 Viết đúng 3 câu lời giải được 0,25 điểm.

 Viết đúng 3 phép tính, tính đúng kết quả và đáp số được 0,75 điểm.

 Bài giải

 Diện tích căn phòng hình chữ nhật là:

 12 × 6 = 72 ( m2 ) = 720 ( dm2 )

 Diện tích viên gạch hình vuông là:

 3 × 3 = 9 ( dm2 )

 Số viên gạch để lát kín nền căn phòng đó là:

 720 : 9 = 80 ( viên gạch)

 Đáp số: 80 viên gạch.

**Ma trận đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức, kĩ năng** | **Mức 1***Nhận biết* | **Mức 2***Thông hiểu* | **Mức 3***Vận dụng* | **Tổng** |
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | **TN** | **TL** |
| - Các số có sáu chữ số - Hàng và lớp ; Triệu - Lớp triệu.- So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên.- Thế kỉ.- Biểu thức có chứa chữ.- Tìm số trung bình cộng. | Số câu | 5 |  |  |  |  |  | **5** |  |
| Câu số | 1, 4  |  | 2, 3 |  | 5 |  |  |  |
| Số điểm | **2đ** |  | **2đ** |  | **1đ** |  | **5đ** |  |
| - Thực hiện 2 phép tính nhân, chia. | Số câu |  |  |  | 1 |  |  |  | **1** |
| Câu số |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  |  | **1đ** |  |  |  | **1đ** |
| - Tìm thành phần còn thiếu trong 2 phép tính nhân, chia. | Số câu |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Câu số |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  |  | **1đ** |  |  |  | **1đ** |
| - Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng.- Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân. | Số câu |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Câu số |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  |  | **1đ** |  |  |  | **1đ** |
| - Đề-xi-mét vuông.- Mét vuông.- Yến, tạ, tấn. | Số câu |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Câu số |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  |  | **1đ** |  |  |  | **1đ** |
| - Bài toán giải bằng ba bước tính. | Số câu |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Câu số |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Số điểm |  |  |  |  |  | **1đ** |  | **1đ** |
| **Tổng số** | **Số câu** | **2** |  | **2** | **4** | **1** | **1** | **5** | **5** |
| **Số điểm** | **2đ** |  | **2đ** | **4đ** | **1đ** | **1đ** | **5đ** | **5đ** |