**TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JUT**

 **MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 4 GIŨA HỌC KÌ I**

 **NĂM HỌC :2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức, kỹ 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**Số tự nhiên và các phép tính của số tự nhiên | Số câu | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | **5** | **1** |
| Số điểm | 3,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 | **5,0** | **1,0** |
| Câu số | 1 ,2,3 |  | 5 |  | 7 |  |  | 9 |  |  |
|  **ĐẠI LƯỢNG** Đo thời gian | Số câu |  |  | 1 |  |  |  |  |  | **1** |  |
| Số điểm |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | **1,0** |  |
| Câu số |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Hình học** | Số câu |  |  | 1 |  |  |  |  |  | **1** |  |
| Số điểm |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | **1,0** |  |
| Câu số |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Giải bài toán có lời văn.** | Số câu |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | **1** |
| Số điểm |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | **2,0** |
| Câu số |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| **Tổng** | **Số câu** | **3** |  | **3** |  | **1** | **1** |  | **1** | **7** | **2** |
| **Số điểm** | **3,0** |  | **3,0** |  | **1,0** | **2,0** |  | **1,0** | **7,0** | **3,0** |

**ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 4**

**NĂM HỌC : 2021 – 2022**

 *(Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 7)*

**Câu 1:** (1 điểm) Cách đọc: "Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm linh tám". Đúng với số nào? M1

 A . 35 462 208 B. 3 546 208 C. 53 462 208 D. 35 642 028

 **Câu 2 :** (1 điểm)  Số 24 534 142 đọc là : M1

A. Hai mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

B. Hai triệu bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

C. Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

D. Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn triệu một trăm bốn mươi hai

**Câu 3:** **(1 điểm)** Giá trị của chữ số **3** trong số **8 439 621** là :M1

A. 300 B. 3 000 C. 30 000 D. 300 000

**Câu 4 :** **(1 điểm) 2** giờ 15 phút bằng bao nhiêu phút ? M2

A. 125 phút B. 135 phút C. 145 phút D. 155 phút

**Bài 5:**  Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là: M2

 A. 211         B. 221          C. 231         D. 241

**Câu 6:** **( 1 điểm)** Hình bên có ….. M2

 A. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và một góc nhọn

1. Một góc bẹt, một góc tù, bốn góc vuông và hai góc nhọn
2. Một góc bẹt, năm góc vuông và hai góc nhọn
3. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và hai góc nhọn

Câu 7: **(1 điểm)** Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là 9 thì số lớn là: M3

A. 27 B. 54 C. 45 D. 36

**Câu 8**: **(2 điểm)** Giải Bài toán sau: M3

     Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 48 km, giờ thứ hai chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất 6 km, giờ thứ ba chạy ít hơn giờ thứ hai 3 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

 **Câu 9**: **(1 điểm)** Tính bằng cách thuận tiện nhất: M4

 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 4 + 235

**ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ**

Mỗi câu chon đúng được 1điểm

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 | Câu 7 |
| **A** | **C** | **C** | **B** | **A** | **D** | **A** |

**Câu 8**: HS giải được bài toán đạt 1 điểm

 **Bài giải**

 Giờ thứ hai ô tô đó chạy được số ki-lô-mét là:

 48 + 6 = 54 (km)

 Giờ thứ ba ô tô đó chạy được số ki-lô-mét là:

 54 - 3 = 51 (km)

 Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được số ki-lô-mét là:

 (48 + 54 + 51) : 3 = 51 (km)

 Đáp số : 51 km

**Câu 9:** HS làm được đạt 1 điểm

235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 4 + 235

 = 235 X ( 2 + 3 + 4 + 1 )

 = 235 x 10

 = 2350

  *Cư Bao , ngày 6 tháng 12 năm 2021*

 **Duyệt BGH Khối trưởng Giáo viên**

 **Bùi Thị Chi Trịnh Thị Toan**

 Thứ ....ngày .....tháng 12 năm 2021

**Trường TH Y Jut ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I**

**Họ Và Tên :** …………………… **MÔN : Toán**

**Lớp 4 :… Thời gian : 45 phút**

|  |  |
| --- | --- |
| **Điểm** | **Nhận xét của Giáo Viên**..................................................................................................………………………………………………………………. |

 *(Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 7)*

**Câu 1:** (1 điểm) Cách đọc: "Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm linh tám". Đúng với số nào?

 **A** . 35 462 208  **B**. 3 546 208 **C.** 53 462 208 **D**. 35 642 028

 **Câu 2 :** (1 điểm)  Số 24 534 142 đọc là :

**A**. Hai mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

**B.** Hai triệu bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

**C**. Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

**D.** Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn triệu một trăm bốn mươi hai

**Câu 3:** **(1 điểm)** Giá trị của chữ số **3** trong số **8 439 621** là :

**A.** 300 **B**. 3 000 **C.** 30 000 **D.** 300 000

**Câu 4 :** **(1 điểm) 2** giờ 15 phút bằng bao nhiêu phút ?

**A**. 125 phút **B**. 135 phút **C.** 145 phút **D.** 155 phút

**Bài 5:**  Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:

 **A**. 211        **B**. 221          **C.** 231         **D**. 241

**Câu 6:** **( 1 điểm)** Hình bên có …..

 **A.** Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và một góc nhọn

1. Một góc bẹt, một góc tù, bốn góc vuông và hai góc nhọn
2. Một góc bẹt, năm góc vuông và hai góc nhọn
3. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và hai góc nhọn

Câu 7: **(1 điểm)** Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là 9 thì số lớn là:

**A**. 27 **B.** 54 **C.** 45 **D.** 36

**Câu 8**: **(2 điểm)** Giải Bài toán sau:

     Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 48 km, giờ thứ hai chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất 6 km, giờ thứ ba chạy ít hơn giờ thứ hai 3 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

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

 **Câu 9**: **(1 điểm)** Tính bằng cách thuận tiện nhất:

 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 4 + 235

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