PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JUT

**Ma trận đề kiểm tra cuối năm Môn Toán lớp 3**

**Năm học 2020- 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức, kĩ năng** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Mức 4** | **Tổng** |
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |
| **Số học và phép tính**  | Số câu | 2 |  |  |  2 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 4 |
| Câu số | **1,3** |  |  | **11,12** | **6** | **9** |  |  **10** |  |  |
| Số điểm | 1 |  |  | 2 | 0,5 | 2 |  | 1 | 1,5 | 5 |
| **Đại lượng và đo đại lượng** | Số câu |  |  |  2 |  |  | 1 |  |  |  2 | 1 |
| Câu số |  |  |  **5,8** |  |  | **4** |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  |   1,5 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 1 |
| **Yếu tố hình học** | Số câu |   |  |  |  | 1 |  |  |  |  2 |  |
| Câu số |  |  |  |  | **3** |  |  |  |  |  |
|  Số điểm |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| **Giai toán có lời văn** | **Số câu** |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **7** | **5** |
| **Câu số** |  |  |  |  |  |  |  | **8** |  |  |
| **Số điểm** |  |  |  |  |  | **3** |  | **2** | **4** | **6** |

*Thứ….., ngày….. tháng 1 năm 2021*

|  |  |
| --- | --- |
| **PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ****TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JÚT** | **ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I****MÔN TOÁN**Năm học 2020 – 2021Thời gian 40 phút |

Họ và tên: ………………………………………………………

Lớp 3 A….

|  |  |
| --- | --- |
| **Điểm chung** | **Nhận xét của giáo viên** |
|  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |

**Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và làm bài tập.**

Câu 1. Số bé là 8, số lớn là 32. Số lớn gấp số bé số lần là:

 a. 4              b. 24             c. 8               d. 40

Câu 2. Giá trị biểu thức: 128 + 64: 8 là:

 a. 24 b. 136 c. 146 d. 163

Câu 3. Một hình chữ nhật có chiều rộng 8cm và chiều dài 24 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

1. 24 b. 64 c. 32 d. 50

Câu 4. Kết quả của phép nhân 189 x 5 là:

a. 945 b. 905 c. 505 d. 545

Câu 5. Tìm *y*, biết: 840 : y = 7

 a. y = 12 b. y = 140 c. y = 56 d. y = 120

Câu 6. Tìm một số, biết rằng số đó giảm đi 4 lần thì được 5.

 a. 20 b. 10 c. 11 d. 40

Câu 7.  giờ = …. phút. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

 a. 10 b. 14 c. 12 d. 55

Câu 8. Lớp 3A có 35 học sinh, lớp 3B có 29 học sinh. Số học sinh của 2 lớp xếp đều vào 8 hàng . Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

 Bài giải

*............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*

Câu 9. Viết số thích hợp vào ô trống:

4 7

 x

 3

8

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH

**Ma trận đề kiểm tra cuối năm Môn Toán lớp 3**

**Năm học 2019- 2020**

**ĐỀ B**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức, kĩ năng** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Mức 4** | **Tổng** |
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |
| **Số học và phép tính**  | Số câu | 2 |  |  |  2 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 4 |
| Câu số | **1,3** |  |  | **11,12** | **6** | **9** |  |  **10** |  |  |
| Số điểm | 1 |  |  | 2 | 0,5 | 2 |  | 1 | 1,5 | 5 |
| **Đại lượng và đo đại lượng** | Số câu |  |  |  2 |  |  | 1 |  |  |  2 | 1 |
| Câu số |  |  |  **5,8** |  |  | **4** |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  |   1,5 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 1 |
| **Yếu tố hình học** | Số câu |   |  |  |  | 2 |  |  |  |  2 |  |
| Câu số |  |  |  |  | **2,7** |  |  |  |  |  |
|  Số điểm |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| **Tổng** | **Số câu** | **2** |  | **2** | **2** | **3** | **2** |  | **1** | **7** | **5** |
| **Số điểm** | **1** |  | **1,5** | **2** | **1,5** | **3** |  | **1** | **4** | **6** |

**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề A**

 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ , GHI ĐIỂM

Bài kiểm tra định kì cuối học kì I

Năm học: 2019-2020

 Môn: Toán – Lớp 3

**I.Trắc nghiệm: (5 điểm):**

 Từ câu 1 đến câu 5 và câu 8 mỗi câu làm đúng được 0,5 điểm

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Đáp án | B | C | C | A | D | B |

 **Câu 6(1điểm):** 92cm ; 3000 g

 **Câu 7(1điểm):** 1 giờ 25 phút ; 6 giờ 55 phút

 **II: Tự luận: ( 5 điểm)**

 **Câu 9. (điểm)** Mỗi kết quả đúng được 0,25 điểm

 a/ 991 b/ 452 c/834 d/ 199

 **Câu10. ( 1 điểm)** Mỗi kết quả đúng được 0,5 điểm

 a/ 40 b/ 496

 **Câu 11. ( 2 điểm)**

 Bài giải

 Số cây tổ Hai trồng là: (0,25điểm)

 42 x 2 = 84 (cây) ( 0,75điểm)

 Số cây cả hai tổ trông là: ( 0,25điểm)

 42 + 84 = 126 (cây) ( 0,75điểm)

 Đáp số: 126 (cây)

 **Câu 12. (1 điểm)**

Bài giải

 Số tuổi của mẹ hiện nay là: (0,25 điểm)

 8 x 4 = 32 (tuổi) (0,25 điểm)

 Số tuổi của mẹ sau 4 năm nữa là: (0,25 điểm)

 32 + 4 = 36 (tuổi) (0,25 điểm)

Đáp số: 36 tuổi

**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề B**

 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ , GHI ĐIỂM

Bài kiểm tra định kì cuối học kì I

Năm học: 2019-2020

 Môn: Toán – Lớp 3

**I.Trắc nghiệm: (5 điểm):**

 Từ câu 1 ,2,3,5,6,7 mỗi câu làm đúng được 0,5 điểm

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Đáp án | A | D | B | C | C | B |

 **Câu 4(1điểm):** 92cm ; 3000 g

 **Câu 8(1điểm):** 1 giờ 25 phút ; 6 giờ 55 phút

 **II: Tự luận: ( 5 điểm)**

**Câu 9. ( 2 điểm)**

 Bài giải

 Số cây tổ Hai trồng là: (0,25điểm)

 42 x 2 = 84 (cây) ( 0,75điểm)

 Số cây cả hai tổ trông là: ( 0,25điểm)

 42 + 84 = 126 (cây) ( 0,75điểm)

 Đáp số: 126 (cây)

 **Câu10. (1 điểm)**

Bài giải

 Số tuổi của mẹ hiện nay là: (0,25 điểm)

 8 x 4 = 32 (tuổi) (0,25 điểm)

 Số tuổi của mẹ sau 4 năm nữa là:(0,25 điểm)

 32 + 4 = 36 (tuổi) (0,25 điểm)

Đáp số: 36 tuổi

**Câu 11. ( 1 điểm)** Mỗi kết quả đúng được 0,5 điểm

 a/ 40 b/ 496

 **Câu 12. (1điểm)** Mỗi kết quả đúng được 0,25 điểm

 a/ 991 b/ 452 c/834 d/ 199