**TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ MINH**

**MA TRẬN NỘI DUNG**

**KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4 – CUỐI KỲ II**

**Năm học: 2022-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức, kĩ năng** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Mức 4** | | **Tổng** |
| **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** |
| Số tự nhiên, các phép tính với số tự nhiên, phân số, tỉ số | Câu số | 1 |  | 2; 4;  5; 6 | 9 | 3 |  |  | 11 |  |
| Số điểm | 0,5 |  | 2 | 2 | 0,5 |  |  | 1 |  |
| Hình học  Tìm thành phần chưa biết | Câu số |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Giải toán có lời văn | Câu số |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Số điểm |  |  |  |  |  | 2 đ |  |  |  |
| Đại lượng | Câu số |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| **Tổng** | **Số câu** | **1** |  | **5** | **2** | **1** | **1** |  | **1** | **11** |
| **Số điểm** | **0,5** |  | **3** | **3** | **0,5** | **2** |  | **1** | **10** |

**Người ra đề**

**Phạm Thị Hương**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ MINH**  **Lớp: 4**.............  **Họ và tên:** ………………………………....................................... | | **BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II**  **MÔN TOÁN – Lớp 4 - Năm học 2022 -2023**  **Thời gian 40 phút** *( Không kể thời gian giao đề)*  *Ngày ............. tháng ........năm 2023* |
| Điểm | Nhận xét của giáo viên | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

**PHẦN I: TRẮC NGHIỆM** **(4 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời (kết quả) đúng nhất hoặc làm các bài tập sau theo yêu cầu.**

**Câu 1.** (0,5 điểm) **Trong số 912345; chữ số 1 có giá trị là:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 1 | B. 1000 | C. 12345 | D. 10000 |

**Câu 2.** (0,5 điểm) **Phân số  lớn hơn phân số nào trong các phân số sau?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | B. | C. | D. |

**Câu 3.** (0,5 điểm) **Chữ số điền vào dấu \* trong số  để được số chia hết cho 9 là:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 5 | B. 6 | C. 7 | D. 8 |

**Câu 4.** (0,5 điểm) **Trong các phân số: **; ****; ****; ****; ****; ****, **phân số lớn hơn 1 là:**

|  |  |
| --- | --- |
| A. ; | B. ; |
| C. ; | D. Tất cả các phân số đã cho |

**Câu 5.** (0,5 điểm) ** của 45m là:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 27m | B. 18m | C. 25m | D. 30m |

**Câu 6.** (0,5 điểm) **Trong hộp có 15 cây bút đỏ và 33 cây bút xanh. Tỉ số của số bút xanh và số bút trong hộp là:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | B. | C. | D. |

**Câu 7.** (1 điểm) **Đúng ghi Đ, sai ghi S. Hình bình hành ABCD (hình bên) có:**

|  |  |
| --- | --- |
| a) AB song song với AD  b) AD song song với BC  c) Chu vi hình bình hành ABCD là 20cm  d) Diện tích hình bình hành ABCD là 24cm2 | A 6cm B    3cm  4cm  D H C  3cm |

**PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)**

**Câu 8.** (1 điểm) **Viết số thích hợp vào chỗ chấm.**

|  |  |
| --- | --- |
| a) 106m2 = ................... dm2 | b) 5tạ 8kg = ................... kg |
| c) 7dm2 9 cm2 = ...................... cm2 | d) 2034kg = ......... tấn .......... kg |

**Câu 9.** (2 điểm) **Tính.**

a)  +  = ......................................................................................................................

b)  -  = .......................................................................................................................

c)  +  :  = .............................................................................................................

**10.** (2 điểm) Hai mảnh đất có tổng diện tích là 250m2. Mảnh đất thứ nhất có diện tích bằng  diện tích mảnh đất thứ hai.

a) Tính diện tích của mỗi mảnh đất.

b) Người ta lấy  diện tích của mảnh đất thứ hai để trồng hoa. Tính diện tích đất trồng hoa.

***Bài giải***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Bài 11 ( 1 đ)**  Tính bằng cách thuận tiện nhất.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ...........................................................................................  .......................................................................................... |

**TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ MINH**

**HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ II**

**MÔN:** **Toán – Lớp 4**

**PHẦN I. TRẮC NGHIỆM** (**4 điểm)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Đáp án | D | A | D | B | A | C |
| Điểm | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

**7.** a: S; b: Đ; c: Đ; d: S

**PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)**

**8.** (1 điểm) (Mỗi phần điền đúng được 0,5 điểm)

**9.**  (2 điểm)(Mỗi phép tính đúng ở phần a; b được 0,5 điểm; phần c được 1 điểm)

**10.** (2 điểm)

**Bài giải**

- Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần) *(0,25 điểm)*

- Diện tích mảnh đất thứ nhất là: 250: 5 x 2 = 100 (m2) *(0, 5 điểm)*

- Diện tích mảnh đất thứ hai là: 250 – 100 = 150 (m2) *(0,5điểm)*

- Diện tích đất trồng hoa là: 150 x  = 90 (m2) *(0, 5điểm)*

Đáp số đúng: *(0,25 điểm)*

*(HS làm cách khác đúng, cho điểm tương đương)*

**11: 1 điểm**



*(Nếu thiếu bước mà đúng trừ 0,25 điểm)*