|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên ………………………Lớp 4 …**Trường Tiểu học Tân Trường 1** | **BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI HK I****Năm học: 2023 - 2024****MÔN TOÁN - LỚP 4***(Thời gian làm bài 40 phút)* |
| **Điểm** | **Nhận xét của giáo viên** |

**Phần 1. Trắc nghiệm**

**Câu 1:** *(1điểm).* Viết giá trị của chữ số 8 trong mỗi số sau:

|  |  |
| --- | --- |
| a) 63408:………………………………. | b) 8521 739:…………………………... |
| c) 846 259:…………………………… | d) 23 806 543:………………………… |

**Câu 2:** *(1điểm). a)* Dãy các chữ số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

*Khoanh tròn vào đáp án đúng*

|  |  |
| --- | --- |
| A. 146 318 ; 164 318 ; 318 164 ; 381 164. | B. 318 164 ; 381 164 ; 164 318 ; 146 318. |
| C. 164 318 ; 146 318 ; 318 164 ; 381 164. | D. 381 164 ; 318 164 ; 164 318 ; 146 318. |

**b) Viết dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:**

|  |  |
| --- | --- |
| a) 859 067 ……… 859 167 | b) 492 037 ……… 482 037 |
| c) 609 608 ……… 609 60 | d) 264 309 ……… 264 309 |

**Câu 3:** *(1điểm).* a) **Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:**

|  |  |
| --- | --- |
| a) 4 tấn 75 kg = 4 750 kg □ | b) Năm 2021 thuộc thế kỉ 21 □ |
| c) 1 tấn = 1000kg □ | d) 30 yến = 300 tạ □ |

b) Cân nặng trung bình của Hân, Mai, Lâm là 37kg. Hân cân nặng 38kg, Mai cân nặng 41kg. Cân nặng của Lâm là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 31 kg | B. 32 kg | C. 34 kg | D. 35 kg |

**Câu 4:** *(1điểm).*

Hình dưới đây:

|  |  |
| --- | --- |
| Có các góc vuông là:…………………………………….Có góc nhọn là:……………………………………….…Có góc tù là:……………………………………………..Có cặp cạnh song song là:……………………………… | A BC D |

 **Phần 2. Tự luận**

**Câu 5:** *(2điểm).* Đặt tính rồi tính:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a)186954 + 247436…………………..…………………..…………………..………………….. | b) 839084 - 246 937…………………..…………………..…………………..………………….. | c) 29576 : 24…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. | d) 12406 x 31…………………..…………………..…………………..…………………..…………............. |

**Câu 6:** *(1điểm).* Tính giá trị biểu thức:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 20853 x 3 – 62559 =

……………………………………………………………………………………………………………………………… | b) 3185 x 5 + 11305 x 4 =……………………………………………………………………………………………………………………………… |

**Câu 7:** *(2điểm).* Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 100m, chiều dài hơn chiều rộng 22 m. Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó.

**Bài giải**

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

**Câu 8:** *(1điểm).* Tính bằng hai cách: 2018 x 60 + 2018 x 40 = ?

Cách 1: ……………………………………………………………………………………..…...

……………………………………………………………………………………………..….…

Cách 2: …………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….…..…

**Hết**

*Giáo viên coi:*.................................... *Giáo viên chấm*: .............................................................

**ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM TOÁN 4. HK1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** |
| **1** | Ý C,B | 0,5đ/ý  |
| **2** | Ý A,C | 0,5đ/ý |
| **3** | Ý C,A | 0,5đ/ý |
| **4** | đ/s | 0,5đ/ý |
| **5** | https://i.vdoc.vn/data/image/2022/12/26/toan-m-ng.png | 0,5đ/phép tính |
| **6** | Tìm x biết: a) x – 345 094 = 123 357x = 123 357 + 345 094x = 468 451b) x : 13 = 125x = 125 x 13x = 1 625 | 0,5đ/phép tính |
| **7** | Tổng số vải bán trong 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) Tổng số ngày bán trong 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) Trung bình mỗi ngày bán được số mét vải là: 1988 : 14 = 142 (m) Đáp số: 142 mét  | -0,5đ/câu trả lời và phép tính đúng 1, 2, 3-0,5đ đáp án |
| **8** | Số đó là: 9580 | 1đ |

**Hết**