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

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN ......................**TRƯỜNG ......................** | **ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I****Năm học 2023 - 2024****Môn Toán – Lớp 4** |
| Họ và tên: ........................................................Lớp 4 Ngày kiểm tra: ……………………………… | Số báo danh…..………… | Giám thị (kí ghi rõ họ và tên)….......................................... | Số mã do chủ tịch HĐ chấm ghi........................ |
| CHỮ KÝ CỦA GIÁM KHẢO | Số mã do chủ tịch HĐ chấm ghi........................... |
| 1. ............................................................ | 2. ............................................................. |
| **ĐIỂM KIỂM TRA** |
| Bằng số......................................... | Bằng chữ.............................................. |
| *Nhận xét bài kiểm tra*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |

 *(Thời gian làm bài 40 phút)*

 *Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:*

**Câu 1:** Số 315 211 đọc là:

A. Ba trăm mười lăm hai trăm mười một.

B. Một trăm ba mươi lăm nghìn hai trăm mười một.

C. Ba trăm mười lăm nghìn hai trăm mười một.

D. Ba trăm mười năm nghìn hai trăm mười một.

**Câu 2:** Số 857 418 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:

A. 857 400 B. 900 000 C. 800 000 D. 860 000

**Câu 3:** Tư thế của bạn Dũng trong hình vẽ tạo thành góc:

**A.**Góc vuông **B.** Góc bẹt **C.** Góc tù **D.** Góc nhọn

**Câu 4:** Giá trị của chữ số 6 trong số 351 624 là:

**A.**600 **B.** 6000 **C.** 60 000 **D.** 600 000

**Câu 5:** Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

 **149 053 772; 25 912 000; 124 763 298; 206 316 824**

**A.** 124 763 298; 206 316 824; 149 053 772; 25 912 000

**B**. 149 053 772; 25 912 000; 124 763 298; 206 316 824

**C**. 25 912 000; 124 763 298; 149 053 772; 206 316 824

**D**. 124 763 298; 149 053 772; 25 912 000; 206 316 824

 *Không được viết vào khung*

**Câu 6:** Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) 1 tạ 8 kg = .............. kg c) Năm 2023 thuộc thế kỉ .............

b) 7 200 kg = ........... yến d) 6 phút 39 giây = ............ giây

**Câu 7**: Đặt tính rồi tính:

 6790 + 567 43352 – 19456 1469 x 2 1024 : 4

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

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

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

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

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

**Câu 8. Điền số vào chỗ chấm:**

Hình tam giác bên đây có:

 ...... góc nhọn, ….. góc tù.

**Câu 9**: Cửa hàng nhập về 7 thùng có tất cả 931 quyển truyện. Cửa hàng đã bán được 5 thùng. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu quyển truyện ?

Bài giải

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

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

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

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

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

**Câu 10**: Tìm số lẻ nhỏ nhất có 6 chữ số, mà tổng các chữ số là 6

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

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

 **HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM**

**Bài kiểm tra giữa HK1 - Môn Toán lớp 4**

**Năm học: 2023 – 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Đáp án** | C | B | D | A | C |
| **Điểm** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **1** |

**Câu 6:** (1,0 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25 điểm

a) 1 tạ 8 kg =  **108** kg c) Năm 2023 thuộc thế kỉ **XXI**

b) 7 200 kg = **720** yến d) 6 phút 39 giây = **399** giây

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6790 =+= 5677357 | 433521945623896 | 1469x 22938 | 1024 4 22 256 24 0 |

Câu 8 (1điểm)Hình tam giác bên đây có: 2 góc nhọn, 1 góc tù.

Câu 9 (2,0 điểm):

Bài giải

 Một thùng có số quyển truyện là: ***(0,5đ)***

931: 7 = 133 (quyển) ***(0,5đ)***

 Cửa hàng đã bán số quyển truyện là: ***(0,25đ)***

 133 x 5 = 665 (quyển) ***(0,5đ)***

 Đáp số: 665 quyển truyện ***(0,25đ)***

Câu 10 (1,0 điểm): Số lẻ nhỏ nhất có 6 chữ số, mà tổng các chữ số bằng 6 là:

**100 005**

*\*Lưu ý: Toàn bộ bài làm đúng nhưng chữ viết xấu hoặc trình bày gạch xóa, bẩn trừ 0,5 điểm.*