**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I**

 **MÔN TOÁN LỚP 4 NĂM HỌC 2023 - 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1Nhận biết | Mức 2Thông hiểu | Mức 3Vận dụng cơ bản |  Mức 4Vận dụng nâng cao | Tổng  |
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |
| So sánh các số có nhiềuchữ số;hàng và lớp; các số trong phạm vi lớp triệu; phép cộng, trừ,nhân,chia các số có nhiều chữ số | Số câu | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |
| Số điểm | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Câu số | 1;3 |  |  |  8 |  |  |  |  | 1;3 | 8 |
| Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; đơn vị đo diện tích, thế kỉ | Số câu | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Số điểm | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
| Câu số | 2;4;5;6 |  |  |  |  |  |  |  | 2;4;5;6 |  |
| Yếu tố hình học: hai đường thẳng vuông góc,hai đường thẳng song song.  | Số câu | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Số điểm | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Câu số | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó; tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng  | Số câu |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |
| Số điểm |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |
| Câu số |  | 9 |  | 11 |  | 10 |  |  |  | 9;10;11 |
| Tổng | Số câu | 6 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| Số điểm | 4,0 | 1,0 |  | 3,0 |  | 2,0 |  |  | 4,0 | 6,0 |
| Câu số | 1;2;3;4;5;6;7 | 9 |  | 8;11 |  | 10; |  |  | 1;2;3;4;5;6;7 | 8;9;10;11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trường: .....................................Họ và tên....................................Lớp:………………………........Phòng: ...........SBD: .................. |  **KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CK I** Môn: Toán Lớp: 4 Thời gian làm bài: 40 phút Ngày kiểm tra:………..... |  GT kí:  | Số mật mã: |
| STT: |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Điểm: | Chữ ký giám khảo 1 | Chữ ký giám khảo 2 | Số mật mã: |
| STT: |

**I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)**

**Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.**

**Câu 1**:**(M1)( 0,5đ)** Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 5 612; 21 022; 8 888; 1 932

A.  5 612; 21 022; 8 888; 1 932            B. 1 932; 5 612; 8 888; 21 022

C. 21 022; 8 888; 5 612; 1932   D. 8 888; 21 022; 5 612; 1 932

 **Câu 2**: **(M1) ( 0,5đ) Năm 2022 thuộc thế kỉ nào?**

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

 **Câu 3: (M1) ( 0,5đ)** Giá trị của chữ số 7 trong số 7 042 500 là:

 A. 7000 000 B. 7000 C. 700 D. 70

**Câu 4**:  **(M1) ( 0,5đ)** 6 dcm2 3cm2 = ......cm2

A. 63 cm2 B. 630 cm2 C. 603 cm2 D. 600 cm2

**Câu 5**: **(M1) ( 0,5đ)** 58 yến + 4802 yến =…… ?

 A. 4850 yến B. 485 yến C. 4860 yến D. 4760 yến

**Câu 6: (M1) (1đ)**  Chu vi của hình vuông là 24m thì diện tích sẽ là:

A. 24 m2 B. 26 m2 C. 30 m2 D. 36 m2

A

D

C

N

M

B

□

□

 **Câu 7: (M1) ( 0,5đ)** Hình bên có :

 A. AM vuông góc với BC; AM song song với DN

 B. AD vuông góc với DC; AD song song với DN

 C. AM song song với DC; AM vuông góc với DC

 D. AB song song với DN; AB vuông góc với DN

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

 **II/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (6 điểm)**

 **Câu 8: (M2) ( 2 đ)** Đặt tính rồi tính:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  a)939 064 – 54837  |  b)428 458 + 38622 |  c)32 160 x 5  |  d)24 520 : 4 |

**Câu 9: (M1) ( 1đ)** Tính giá trị của biểu thức

1. ) 29 700 : (11 – 8) + 13 700 b. 400 940 – 28 005 x 5

**Câu 10:** **(M3) ( 2đ)** Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 24m, chiều rộng kém chiều dài 6m. Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó.

**Câu 11**: **(M2) ( 1đ)** Tính bằng cách thuận tiện nhất. (1 điểm)

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19