|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên ………………………Lớp 3 …**Trường Tiểu học Tân Trường 1** | **BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI HK I****Năm học: 2023 - 2024** **MÔN TOÁN - LỚP 3***(Thời gian làm bài 40 phút)* |
| **Điểm** | **Nhận xét của giáo viên** |

**Phần 1. Trắc nghiệm**

**Câu 1:** *(1điểm).*

1. Điền dấu >; < ; = vào chỗ chấm.

|  |  |
| --- | --- |
| a)550 ……620 – 120 x 3 | b)333 mm x 3 ……1 m |

**Câu 2:** *(0,5điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng*

 Bác Tú đã làm việc được 8 giờ, mỗi giờ bác làm được 6 sản phẩm. Hỏi bác Tú làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 64 sản phẩm | B. 14 sản phẩm | C. 48 sản phẩm | D. 49 sản phẩm |

**Câu 3:** *(1,5điểm).* a)Học sinh dùng thước kẻ, kẻ các góc.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a)Góc vuông đỉnh O; cạnh OA, OB | b)Góc không vuông đỉnh P; cạnh PM, PN | c)Góc không vuông đỉnh E; cạnh EC, ED |

**Câu 4:** *(1điểm).* Cho hình vẽ: *Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng*



Góc trong hình là:

A. Góc không vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc không vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc không vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

**Phần 2. Tự luận**

**Câu 5:** *(1điểm).*Đặt tính rồi tính

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 637 + 151
 | 1. 524 – 219
 | 1. 222 × 3
 | 1. 846 : 4
 |

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………

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

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

**Câu 6:** *(1,5điểm).*Tính giá trị biểu thức

a) 317 + 23 x 2 =

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

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

b) 101 x (4 + 3) =

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

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

c) 345 + 27 : 3 =

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

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

**Câu 7:** *(2,5điểm).*Bác Tư muốn rào một mảnh vườn hình tứ giác có độ dài các cạnh là 30m, 20m, 25m, và 25m. Bác dùng 85m lưới để rào nhưng đang rào thì hết mất lưới. Hỏi bác Tư cần mua thêm bao nhiêu mét lưới nữa?

**Bài giải**

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

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

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

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

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

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

**Câu 8:***(1điểm).*Tìm số có 2 chữ số đều là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 và thương của chúng là 3

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

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

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

**Hết**

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

**ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM TOÁN 3. HK1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** |
| **1** | Ý B,B | 0,5đ/ý  |
| **2** | Ý C | 0,5đ/ý |
| **3** | Ý C,C | 0,5đ/ý |
| **4** | 7 | 1đ |
| **5** | Tính đúng giá trị biểu thức theo trình tự các bướca) (300 + 70) + 400 = 370 + 400= 770b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987= 1c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5= 10 | 0,5đ/phép tính |
| **6** | Đặt tính và thực hiện đúng | 0,5đ/phép tính |
| **7** | Doanh nghiệp đó có số xe ta-xi là:96 × 2 = 192 (xe)Doanh nghiệp đó có tất cả số xe khách và xe ta-xi là:96 + 192 = 288 (xe)Đáp số: 288 xe. | -1đ/câu trả lời và phép tính đúng ý 1-1đ/câu trả lời và phép tính đúng + đáp số ý 2 |
| **8** | Theo đề bài, hiệu hai chữ số là 6 và hai chữ số đều là số lẻ nên ta chọn số bé là 3 và số lớn là 9.Vậy số cần tìm là 39 hoặc 93. | 1đ |

**Hết**