|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG**  **Lớp**: 4*....*  **Họ và tên**:*.......................................* | | | **BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I**  **NĂM NĂM HỌC: 2023 - 2024**  **Môn Toán – Lớp 4**  Thời gian: 40 phút  *(Không kể thời gian giao đề)* | | |
| **Điểm** | **Nhận xét của giáo viên** | | **Họ và tên, chữ kí giáo viên** |
|  | ………………………………………………………  ……………………………………………………… | | GV coi: ........................................................... |
| GV chấm: ....................................................... |

***\* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu (từ câu 1 đến câu 9):***

**Câu 1.** Số gồm 9 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 7 nghìn, 4 trăm, 1 chục và 8 đơn vị viết là:

A. 9 570 418 B. 957 418 C. 957 481 D. 950 418

**Câu 2.** Số nào dưới đây có lớp nghìn không chứa chữ số 5?

A. 123 456 789 B. 1 234 567 C. 210 975 543 D. 987 546 321

**Câu 3.** Số 623 203 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:

A. 623 200 B. 700 000 C. 600 000 D. 620 000

**Câu 4.** “*6 tấn 2 yến = ….yến*”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 602 B. 62 C. 8 D. 6 002

**Câu 5.** Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) sinh năm 226. Năm đó thuộc thế kỉ

A. II B. III C. XXII D. XXI

**Câu 6.** Hình ảnh được tạo ra trong hình dưới đây là góc:

|  |  |
| --- | --- |
|  | A. Góc nhọn B. Góc tù  C. Góc vuông D. Góc bẹt |

**Câu 7.** 3 túi kẹo có 48 viên kẹo. 5 túi kẹo như thế có số viên kẹo là:

A. 16 viên kẹo B. 80 viên kẹo C. 240 viên kẹo D. 96 viên kẹo

**Câu 8.** Trong hình dưới đây, cạnh vuông góc với cạnh MN là:

|  |  |
| --- | --- |
|  | A. NK B. NP  C. MQ D. NK và MQ |

**Câu 9.** Đúng ghi **Đ**, sai ghi **S** vào ô trống:


a) Một trăm triệu là số có 9 chữ số 0. 

b) Số liền sau của số 999 999 là số 1 000 000. 

**Câu 10.** Biểu thức: 344 024 – (95 238 + 9876) có giá trị là: ……………….

**Câu 11.** Khoanh tròn số đo phù hợp với cân nặng của mỗi con vật trong thực tế.

a)



b)

c)

d)

**Câu 12.** Mua một quả dưa hấu ruột đỏ nặng 3 kg hết 48 000 đồng.

a) Hỏi mua một quả dưa hấu ruột đỏ nặng 5 kg hết bao nhiêu tiền?

b) Minh có 30 000 đồng, theo em số tiền của Minh có đủ để mua quả dưa hấu ruột đỏ nặng 2 kg không?

**Bài giải**

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

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

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

**Câu 13.**

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất.

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

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

b) Tìm số nhỏ nhất có 6 chữ số và tổng các chữ số của số đó là 10.

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

………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG** | **HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HK I**  **NĂM HỌC: 2023 – 2024**  **Môn Toán - Lớp 4**  Thời gian: 40 phút |

**PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)**

***\* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:***

**Phần 1. Trắc nghiệm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Câu* | *Đáp án* | *Điểm* |
| 1 | B | 0,5 |
| 2 | B | 0,5 |
| 3 | C | 0,5 |
| 4 | A | 0,5 |
| 5 | B | 0,5 |
| 6 | C | 0,5 |
| 7 | B | 0,5 |
| 8 | D | 0,5 |
| 9 | a) S; b) Đ | 1  (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm) |
| 10 | 238 910 | 1 |
| 11 | a) 1 yến b) 1 tạ  c) 30 g d) 2 tấn | 1  (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm) |

**PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm)**

**Câu 12.** (2 điểm)

**Bài giải**

0,5 điểm

a) 1 kg dưa hấu ruột đỏ có giá là:

48 000 : 3 = 16 000 (đồng)

0,5 điểm

Mua một quả dưa hấu ruột đỏ nặng 5 kg hết số tiền là:

16 000 × 5 = 80 000 (đồng)

0,5 điểm

b) Mua quả dưa hấu ruột đỏ nặng 2 kg hết số tiền là:

16 000 × 2 = 32 000 (đồng)

Vì 32 000 đồng > 30 000 đồng nên số tiền của Minh không đủ để mua.

0,5 điểm

Đáp số: a) 80 000 đồng

b) không đủ.

**Câu 13.** (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm.

a) 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

= (11 + 99) + (22 + 88) + (33 + 77) + (44 + 66) + 55

= 110 + 110 + 110 + 110 + 55

= 110 × 4 + 55

= 495

b) Tìm số nhỏ nhất có 6 chữ số và tổng các chữ số của số đó là 10.

- Số nhỏ nhất có 6 chữ số và tổng các chữ số của số đó là 10 thì chữ số hàng trăm nghìn phải là chữ số nhỏ nhất khác 0 và các chữ số phía sau nhỏ nhất có thể.

Ta có: 10 = 1 + 9

Vậy số cần tìm là: 100 009.

**Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - Lớp** ………**Tên:**………………………………………..………

**ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ I- ĐỀ2**

**LỚP 4A- NĂM HỌC 2023 -2024**

**MÔN: TOÁN**

**Thời gian làm bài: 40 phút**

**Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)**

*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:*

**Câu 1.** Cho các số trong hình vẽ dưới đây:



Số bé nhất là:

A. 10 001 B. 9 999 C. 9 666 D. 9 998

**Câu 2.** Cho số 924 235, chữ số hàng trăm nghìn có giá trị là

A. 9 B. 900 C. 200 D. 900 000

**Câu 3.** Số nào dưới đây làm tròn đến hàng trăm nghìn được một trăm nghìn?

A. 1 025 694 B. 102 637 C. 167 021 D. 145 000

**Câu 4.** “*58 … = 580 tạ*”. Đơn vị đo thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. kg B. yến C. tạ D. tấn

**Câu 5.** Hình bên có:

|  |  |
| --- | --- |
|  | A. 1 góc bẹt, 1 góc tù, 5 góc vuông và 1 góc nhọn  B. 1 góc bẹt, 1 góc tù, 4 góc vuông và 2 góc nhọn  C. 1 góc bẹt, 5 góc vuông và 2 góc nhọn  D. 1 góc bẹt, 1 góc tù, 5 góc vuông và 2 góc nhọn |

**Câu 6.** Có 5 bao đựng tất cả 40 kg gạo. Hỏi cần bao nhiêu bao để đựng được 72 kg gạo?

A. 8 bao B. 9 bao C. 72 bao D. 20 bao

**Câu 7.** Chữ cái in hoa nào dưới đây có hai đường thẳng song song?

A. T B. V C. M D. K

**Câu 8.** Năm 2019 thuộc thế kỉ thứ mấy?

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

**Phần 2.** **Tự luận (6 điểm)**

**Câu 9.** Điền số thích hợp vào ô trống. (1 điểm)

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

**Câu 10.** Điền số thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)

|  |  |
| --- | --- |
| a) 12 tấn = …………yến  c) 5 phút 30 giây = ………….giây | b) 2 023 kg = …………tạ …………kg  d)  thế kỉ = ………….năm |

**Câu 11.** Mua 4 hộp sữa chua hết 32 000 đồng.

a) Hỏi mua 6 hộp sữa chua như thế hết bao nhiêu tiền? (0,5 điểm)

b) Ken có 100 000 đồng. Hỏi số tiền của Ken có đủ để mua 9 hộp sữa chua không? (0,5 điểm)

**Bài giải**

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

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

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

**Câu 12.** Điền số thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm)

1. Số lớn nhất có 6 chữ số là số ……...

2. 6 tạ + 2 tạ 8 kg = …… kg.

**Câu 13.** Đúng ghi **Đ**, sai ghi **S** vào ô trống trước câu trả lời đúng? (1 điểm)

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Đoạn thẳng MN và QP song song với nhau.  b) Đoạn thẳng MN và SP song song với nhau.  c) Đoạn thẳng MQ và NO song song với nhau.  d) Đoạn thẳng SO và NP vuông góc với nhau. |

**ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI- ĐỀ 2**

**Phần 1. Trắc nghiệm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu 1** | **Câu 2** | **Câu 3** | **Câu 4** | **Câu 5** | **Câu 6** | **Câu 7** | **Câu 8** |
| **C** | **D** | **B** | **D** | **D** | **B** | **C** | **C** |

**Câu 1.** **Đáp án đúng là: C**

Cho các số trong hình vẽ dưới đây:



Ta có: 10 001 > 9 999 > 9 998 > 9 666

Số bé nhất là: 9 666.

**Câu 2.** **Đáp án đúng là: D**

Cho số 924 235, chữ số hàng trăm nghìn có giá trị là 900 000.


**Câu 3.** **Đáp án đúng là: B**

Số 102 637 làm tròn đến hàng trăm nghìn được một trăm nghìn.

**Câu 4.** **Đáp án đúng là: D** 58 tấn = 580 tạ

**Câu 5. Đáp án đúng là: D**

Hình bên có: 1 góc bẹt, 1 góc tù, 5 góc vuông và 2 góc nhọn



**Câu 6. Đáp án đúng là: B**

Có 5 bao đựng tất cả 40 kg gạo.

1 bao đựng số gạo là: 40 : 5 = 8 (kg)

Để đựng được 72 kg gạo thì cần số bao là: 72 : 8 = 9 (bao).

**Câu 7. Đáp án đúng là: C**Chữ cái in hoa có hai đường thẳng song song là: M.

**Câu 8.** **Đáp án đúng là: C**Năm 2019 thuộc thế kỉ thứ XXI.

**Phần 2.** **Tự luận (6 điểm)**

**Câu 9.**

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

**Câu 10.**

|  |  |
| --- | --- |
| a) 12 tấn = 1 200 yến  c) 5 phút 30 giây = 330 giây | b) 2 023 kg = 20 tạ 23 kg  d)  thế kỉ = 25 năm |

**Câu 11.**

**Bài giải**

a) 1 hộp sữa chua có giá là:

32 000 : 4 = 8 000 (đồng)

Mua 6 hộp sữa chua như thế hết số tiền là:

8 000 × 6 = 48 000 (đồng)

b) 9 hộp sữa chua có giá là:

8 000 × 9 = 72 000 (đồng)

Vì 100 000 > 72 000 nên số tiền của Ken đủ để mua 9 hộp sữa chua.

Đáp số: a) 48 000 đồng

b) đủ mua 9 hộp sữa chua.

**Câu 12.** 1. Số lớn nhất có 6 chữ số là số 999 999.

2. 6 tạ + 2 tạ 8 kg = 808 kg.

**Câu 13.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Đoạn thẳng MN và QP song song với nhau.  b) Đoạn thẳng MN và SP song song với nhau.  c) Đoạn thẳng MQ và NO song song với nhau.  d) Đoạn thẳng SO và NP vuông góc với nhau. |

**Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - Lớp** ………**Tên:**………………………………………..………

**ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ I- ĐỀ3**

**LỚP 4A- NĂM HỌC 2023 -2024**


**MÔN: TOÁN**

**Thời gian làm bài: 40 phút**

**Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)**

*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:*

**Câu 1.** Trong hình dưới đây, cạnh song song với cạnh BH là:



A. AB B. AD C. BC D. DH

**Câu 2.** Chữ số 9 trong số 936 567 thuộc:

A. lớp trăm nghìn B. lớp nghìn C. lớp đơn vị D. lớp triệu

**Câu 3.** Số 23 538 142 đọc là:

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

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

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

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

**Câu 4.** “*1 200kg = 12 …*”. Đơn vị đo thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. kg B. yến C. tạ D. tấn

**Câu 5.** Bác Hồ sinh năm 1890. Năm đó thuộc thế kỉ:

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

**Câu 6.** Có 2 135 viên gạch được xếp vào 7 xe. Hỏi 5 xe như vậy có bao nhiêu viên gạch?

A. 1 525 viên gạch B. 427 viên gạch

C. 1 252 viên gạch D. 724 viên gạch

**Câu 7.** Góc tạo bởi hai kim đồng hồ khi đồng hồ chỉ 4 giờ có số đo là:

|  |  |
| --- | --- |
|  | A. 180° B. 120°  C. 60° D. 90° |

**Câu 8.** Số 8 243 501 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:

A. 8 000 000 B. 8 200 000 C. 8 300 000 D. 8 243 500

**Phần 2.** **Tự luận (6 điểm)**

**Câu 9.** Tính giá trị của biểu thức. (2 điểm)

|  |  |
| --- | --- |
| a) 2024 + 8 × 125  ………………………………………….  ………………………………………….  …………………………………………. | b) 10 536 – (536 + 464)  ………………………………………….  ………………………………………….  …………………………………………. |

**Câu 10.** Điền số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

|  |  |
| --- | --- |
| a) 5 tấn 85 kg = 5 085 ………  c) 3 phút 15 giây = ……… giây | b) 1 008 kg = 1 ……… 8 ………  d)  thế kỉ = 50 ……… |

**Câu 11.** Chị Lê phơi 20 kg hạt cà phê tươi và thu được 5 kg hạt cà phê khô.

a) Hỏi phơi 240 kg hạt cà phê tươi thì thu được bao nhiêu ki-lô-gam hạt cà phê khô? (0,5 điểm)

b) Muốn thu được 1 tạ cà phê khô thì cần phơi bao nhiêu ki-lô-gam hạt cà phê tươi? (0,5 điểm)

**Bài giải**

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

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

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

**Câu 12.** Nối thời gian thích hợp cho mỗi sự việc. (1 điểm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A) Mạnh chạy 100 m |  | 1) 12 giờ |
|  |  |  |
| B) Thời gian chuyến bay Hà Nội – Đà Nẵng |  | 2) 78 năm |
|  |  |  |
| C) Thời gian kim giờ quy được một vòng |  | 3) 1 giờ |
|  |  |  |
| D) Tuổi thọ của cây gỗ đỏ |  | 4) 20 giây |

**Câu 13.** Tìm số lớn nhất có các chữ số khác nhau biết tổng các chữ số là 30. (1 điểm)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


**ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐỀ 3**

**Phần 1. Trắc nghiệm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu 1** | **Câu 2** | **Câu 3** | **Câu 4** | **Câu 5** | **Câu 6** | **Câu 7** | **Câu 8** |
| **B** | **B** | **C** | **C** | **A** | **A** | **B** | **B** |

**Câu 1. Đáp án đúng là: B**

Trong hình dưới đây, cạnh song song với cạnh bh là: AD.



**Câu 2.** **Đáp án đúng là: B**

Chữ số 9 trong số 936 567 thuộc: lớp nghìn

**Câu 3.** **Đáp án đúng là: C**

Số 23 538 142 đọc là: Hai mươi ba triệu năm trăm ba mươi tám nghìn một trăm bốn mươi hai.

**Câu 4.** **Đáp án đúng là: C** 1 200kg = 12 tạ

**Câu 5.** **Đáp án đúng là: A**

Bác Hồ sinh năm 1890. Năm đó thuộc thế kỉ: XIX.

**Câu 6. Đáp án đúng là: A**

Có 2 135 viên gạch được xếp vào 7 xe.

1 xe có số viên gạch là: 2 135 : 7 = 305 (viên)

5 xe như vậy có số viên gạch là: 305 × 5 = 1 525 (viên)

Đáp số: 1 525 viên gạch.

**Câu 7. Đáp án đúng là: B**

Góc tạo bởi hai kim đồng hồ khi đồng hồ chỉ 4 giờ có số đo là: 120°



**Câu 8.** **Đáp án đúng là: B** Chữ số đằng sau chữ số hàng trăm nghìn (2) là 4 nên khi làm tròn đến hàng trăm nghìn ta giữ nguyên chữ số hàng trăm nghìn và thay các chữ số sau chữ số hàng trăm nghìn bằng các chữ số 0.

Số 8 243 501 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: 8 200 000

**Phần 2.** **Tự luận (6 điểm)**

**Câu 9.**

|  |  |
| --- | --- |
| a) 2024 + 8 × 125  = 2 024 + 1 000  = 3 024 | b) 10 536 – (536 + 464)  = 10 536 – 1 000  = 9 536 |

**Câu 10.**

|  |  |
| --- | --- |
| a) 5 tấn 85 kg = 5 085 kg  c) 3 phút 15 giây = 195 giây | b) 1 008 kg = 1 tấn 8 kg  d)  thế kỉ = 50 năm |

**Câu 11.**

**Bài giải**

a) Để thu được 1 ki-lô-gam hạt cà phê khô cần số ki-lô-gam hạt cà phê tươi là:

20 : 5 = 4 (kg)

Phơi 240 kg hạt cà phê tươi thì thu được số ki-lô-gam hạt cà phê khô là:

240 : 4 = 60 (kg)

b) Đổi 1 tạ = 100 kg

Muốn thu được 1 tạ cà phê khô thì cần phơi số ki-lô-gam hạt cà phê tươi là:

4 × 100 = 400 (kg)

Đáp số: a) 60 kg hạt cà phê khô

b) 400 kg hạt cà phê tươi.

**Câu 12.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A) Mạnh chạy 100 m |  | 1) 12 giờ |
|  |  |  |
| B) Thời gian chuyến bay Hà Nội – Đà Nẵng |  | 2) 78 năm |
|  |  |  |
| C) Thời gian kim giờ quy được một vòng |  | 3) 1 giờ |
|  |  |  |
| D) Tuổi thọ của cây gỗ đỏ |  | 4) 20 giây |

A – 4; B – 3; C – 1; D – 2.

**Câu 13.**

Số lớn nhất có các chữ số khác nhau biết tổng các chữ số là 25 thì số đó phải có nhiều chữ số nhất có thể và chữ số tận cùng bên trái là số lớn nhất có thể.

Ta có: 30 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 2 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 9

Vậy số cần tìm là: 96 543 210.

**Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - Lớp** ………**Tên:**………………………………………..………

**ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ I- ĐỀ 4**

**LỚP 4A- NĂM HỌC 2023 -2024**


**MÔN: TOÁN**

**Thời gian làm bài: 40 phút**

**Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)**

*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:*

**Câu 1.** Hình bên có:



A. 3 góc nhọn, 2 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc bẹt

B. 3 góc nhọn, 2 góc vuông, 2 góc tù, 1 góc bẹt


C. 4 góc nhọn, 2 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc bẹt

D. 4 góc nhọn, 2 góc vuông, 2 góc tù, 1 góc bẹt

**Câu 2.** Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Hỏi 5 thùng nước mắm như thế chứa bao nhiêu lít nước mắm?

A. 45 lít B. 30 lít C. 48 lít D. 49 lít

**Câu 3.** Cho hình vẽ dưới đây. Số cặp cạnh vuông góc trong hình là:



A. 1 cặp B. 2 cặp C. 3 cặp D. 4 cặp

**Câu 4.** Trong các số: 8 041 842; 8 741 545; 7 801 560; 8 541 451. Số bé nhất là:

A. 8 041 842 B. 8 741 545 C. 7 801 560 D. 8 541 451

**Câu 5.** Chữ số hàng chục nghìn trong số 7 249 618 là:

A. 1 B. 10 C. 4 D. 400 00

**Câu 6.** Số 8 343 501 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:

A. 8 000 000 B. 8 200 000 C. 8 300 000 D. 8 243 500

**Câu 7.** “*2 tấn 35 kg = …kg*”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 2 035 B. 235 C. 2 350 D. 20 035

**Câu 8.** Cách mạng tháng Tám năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ:

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

**Phần 2.** **Tự luận (6 điểm)**

**Câu 9.** Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 327 + 12 856 | 67 535 – 23 245 | 4 245 × 3 | 25 745 : 5 |
| ……………………  ……………………  ……………………  ……………………  …………………… | ……………………  ……………………  ……………………  ……………………  …………………… | ……………………  ……………………  ……………………  ……………………  …………………… | ……………………  ……………………  ……………………  ……………………  …………………… |

**Câu 10.** Điền số thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)

|  |  |
| --- | --- |
| a) 4 tấn 530 kg = …………kg  c) 1 phút 20 giây = ………….giây | b) 1024 kg = …………tấn …………kg  d) 300 năm = ………….thế kỉ |

**Câu 11.** Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao thóc vào trong kho, sau đó có thêm 2 xe nữa chở thóc vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao thóc được chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau).

**Bài giải**

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

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

……………………………………………………………………………………………

**Câu 12.** Đúng ghi **Đ**, sai ghi **S** vào ô trống: (1 điểm)

1. Số lớn nhất trong các số 72 125; 72 416; 72 512 là số 72 512. 

2. 1 phút 45 giây + 55 giây = 200 giây. 

**Câu 13.** Điền vào chỗ trống “**có thể, chắc chắn**” hoặc “**không thể**” cho thích hợp:

Trong túi có 3 cái thạch vị dừa, 5 cái thạch vị xoài và 6 cái thạch vị dâu tây. Hà lấy ngẫu nhiên ra 9 cái thạch. Khả năng xảy ra là:

• Trong số thạch Hà lấy, ................... có 3 cái thạch vị dừa.

• Trong số thạch Hà lấy, ................... có ít nhất 1 cái thạch vị dâu tây.

• Trong số thạch Hà lấy, ................... có 5 cái thạch vị khoai môn.


**ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐỀ 4**

**Phần 1. Trắc nghiệm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu 1** | **Câu 2** | **Câu 3** | **Câu 4** | **Câu 5** | **Câu 6** | **Câu 7** | **Câu 8** |
| **D** | **A** | **D** | **C** | **C** | **C** | **A** | **B** |

**Câu 1. Đáp án đúng là: D**

Hình bên có: 4 góc nhọn, 2 góc vuông, 2 góc tù, 1 góc bẹt.



**Câu 2. Đáp án đúng là: A**

Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít.

Mỗi thùng chứa số lít nước mắm là: 54 : 6 = 9 (*l*)


5 thùng nước mắm như thế chứa số lít nước mắm là: 9 × 5 = 45 (*l*)

Đáp số: 45 lít nước mắm.

**Câu 3. Đáp án đúng là: D**

Cho hình vẽ dưới đây. Số cặp cạnh vuông góc trong hình là: 4 cặp.

AB và BC; BC và CD; CD và DA; DA và AB.



**Câu 4.** **Đáp án đúng là: C**

Trong các số: 8 041 842; 8 741 545; 7 801 560; 8 541 451. Số bé nhất là: 7 801 560

**Câu 5.** **Đáp án đúng là: C**

Chữ số hàng chục nghìn trong số 7 249 618 là: 4.

**Câu 6.** **Đáp án đúng là: C**

Chữ số đằng sau chữ số hàng trăm nghìn (3) là 4 nên khi làm tròn đến hàng trăm nghìn ta giữ nguyên chữ số hàng trăm nghìn và thay các chữ số sau chữ số hàng trăm nghìn bằng các chữ số 0.

Số 8 343 501 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: 8 300 000

**Câu 7.** **Đáp án đúng là: A** 2 tấn 35 kg = 2 035 kg

**Câu 8.** **Đáp án đúng là: B**

Cách mạng tháng Tám năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ: XX.

**Phần 2.** **Tự luận (6 điểm)**

**Câu 9.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 327 + 12 856 | 67 535 – 23 245 | 4 245 × 3 | 25 745 : 5 |
|  |  |  |  |

**Câu 10.**

|  |  |
| --- | --- |
| a) 4 tấn 530 kg = 4 530 kg  c) 1 phút 20 giây = 80 giây | b) 1024 kg = 1 tấn 24 kg  d) 300 năm = 3 thế kỉ |

**Câu 11.**

**Bài giải**

1 xe tải chở số bao thóc là:

210 : 5 = 42 (bao)

2 xe chở số bao thóc là:

42 × 2 = 84 (bao)

Số bao thóc được chở vào kho là:

210 + 84 = 294 (bao)

Đáp số: 294 bao thóc.

**Câu 12.**

1. Số lớn nhất trong các số 72 125; 72 416; 72 512 là số 72 512. 

2. 1 phút 45 giây + 55 giây = 200 giây. 

**Giải thích:**

1 phút 45 giây + 55 giây = 105 giây + 55 giây = 160 giây.

**Câu 13.** Điền vào chỗ trống “**có thể, chắc chắn**” hoặc “**không thể**” cho thích hợp:

Trong túi có 3 cái thạch vị dừa, 5 cái thạch vị xoài và 6 cái thạch vị dâu tây. Hà lấy ngẫu nhiên ra 9 cái thạch. Khả năng xảy ra là:

• Trong số thạch Hà lấy, **có thể** có 3 cái thạch vị dừa.

• Trong số thạch Hà lấy, **chắc chắn** có ít nhất 1 cái thạch vị dâu tây.

• Trong số thạch Hà lấy, **không thể** có 5 cái thạch vị khoai môn.

**Giải thích:**

• Trong số thạch Hà lấy, **có thể** có 3 cái thạch vị dừa.

• Hà lấy 9 cái thạch, nếu lấy 3 cái thạch vị dừa, 5 cái thạch vị xoài thì 1 cái thạch còn lại chắc chắn phải là thạch vị dâu tây.

• Trong số thạch Hà lấy, **không thể** có 5 cái thạch vị khoai môn. Vì trong túi không có cái thạch nào vị khoai môn.

**Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - Lớp** ………**Tên:**………………………………………..………

**ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ I- ĐỀ 5**

**LỚP 4A- NĂM HỌC 2023 -2024**

**MÔN: TOÁN**

**Thời gian làm bài: 40 phút**

**Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)**

*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:*

**Câu 1.** “4 300 000 …. 3 000 000 + 400 000”. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. > B. < C. =

**Câu 2.** Số 456 789 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:

A. 400 000 B. 500 000 C. 460 000 D. 100 000

**Câu 3.** Số?



A. 1 973 B. 1 974 C. 1 982 D. 2 972


**Câu 4.** “*2 tạ 35 kg = …kg*”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 2 035 B. 235 C. 2 350 D. 20 035

**Câu 5.** An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp. An cho Bình 2 hộp bi. An cho Bình số viên bi là:

A. 2 viên bi B. 8 viên bi C. 16 viên bi D. 24 viên bi

**Câu 6.** Cho hình vẽ dưới đây. Để có đường thẳng song song với đường thẳng MN. Ta cần vẽ đường thẳng đi qua hai điểm X và ……..




A. điểm T B. điểm O C. điểm H D. điểm K

**Câu 7.** Đại thi hào Nguyễn Du sinh vào năm 1755. Ông sinh ra vào thế kỉ:

A. XVI B. XVII C. XVIII D. XV

**Câu 8.** Hình vẽ dưới đây có:



A. 7 góc nhọn B. 8 góc nhọn C. 9 góc nhọn D. 10 góc nhọn

**Phần 2.** **Tự luận (6 điểm)**

**Câu 9.** Tính thuận tiện (nếu có). (2 điểm)

|  |  |
| --- | --- |
| a) 1 254 + 3 567 + 2 746 + 2 433  ………………………………………….  ………………………………………….  …………………………………………. | b) 1 024 × (105 – 95)  ………………………………………….  ………………………………………….  …………………………………………. |

**Câu 10.** Điền dấu >; <; =: (1 điểm)

|  |  |
| --- | --- |
| a) 2 tấn 3 tạ ……… 23 tạ  c) 3 phút 20 giây ……… 200 giây | b) 1024 kg ……… 1 tấn 240 kg  d) 200 năm ……. 1 thế kỉ |

**Câu 11.** Một cửa hàng có 6 hộp bút chì như nhau đựng tổng cộng 144 cái bút chì. Cửa hàng đã bán hết 2 hộp bút chì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái bút chì? (1 điểm)

**Bài giải**

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

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

……………………………………………………………………………………………

**Câu 12.** (1 điểm)

Số xe ô tô bán được trong 4 tháng đầu năm của một hãng xe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Tháng 1** | **Tháng 2** | **Tháng 3** | **Tháng 4** |
| **Số xe ô tô bán được (chiếc)** | 3 050 | 2 490 | 2 137 | 1 220 |

• Hãng xe bán được nhiều xe ô tô nhất vào tháng ............ với ............ chiếc.

• Số xe ô tô bán được trong tháng 2 nhiều hơn trong tháng 3 là ........... chiếc.

• Tổng số xe ô tô hãng bán được trong 4 tháng đầu năm là ............. chiếc.

**Câu 13.** Từ các chữ số 1; 0; 5; 4; 6; 9. Lập số lớn nhất và số bé nhất có 6 chữ số khác nhau từ các chữ số trên. (1 điểm)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

**ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 5**

**Phần 1. Trắc nghiệm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu 1** | **Câu 2** | **Câu 3** | **Câu 4** | **Câu 5** | **Câu 6** | **Câu 7** | **Câu 8** |
| **A** | **B** | **A** | **B** | **C** | **D** | **C** | **C** |

**Câu 1.** **Đáp án đúng là: A**

3 000 000 + 400 000 = 3 400 000

4 300 000 > 3 400 000

Nên 4 300 000 > 3 000 000 + 400 000.

**Câu 2.** **Đáp án đúng là: B**

Chữ số đằng sau chữ số hàng trăm nghìn (4) là 5 nên khi làm tròn đến hàng trăm nghìn ta thêm vào chữ số hàng trăm nghìn 1 đơn vị (4 + 1 = 5) và thay các chữ số sau chữ số hàng trăm nghìn bằng các chữ số 0.

Số 456 789 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: 500 000

**Câu 3.** **Đáp án đúng là: A**



Các số tự nhiên liên tiếp. Nên số cần điền là: 1 973.

**Câu 4.** **Đáp án đúng là: B**

2 tạ 35 kg = 235 kg

**Câu 5. Đáp án đúng là: C**

An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp.


Mỗi hộp có số viên bi là: 64 : 8 = 8 (viên)

An cho Bình 2 hộp bi. An cho Bình số viên bi là: 8 × 2 = 16 (viên)

Đáp số: 16 viên bi.

**Câu 6. Đáp án đúng là: D**

Cho hình vẽ dưới đây. Để có đường thẳng song song với đường thẳng MN. Ta cần vẽ đường thẳng đi qua hai điểm X và điểm K.




**Câu 7.** **Đáp án đúng là: C**

Đại thi hào Nguyễn Du sinh vào năm 1755. Ông sinh ra vào thế kỉ: XVIII.

**Câu 8. Đáp án đúng là: C**

Hình vẽ dưới đây có: 9 góc nhọn.



**Phần 2.** **Tự luận (6 điểm)**

**Câu 9.**

|  |  |
| --- | --- |
| a) 1 254 + 3 567 + 2 746 + 2 433  = (1 254 + 2 746) + (3 567 + 2 433)  = 4 000 + 6 000  = 10 000 | b) 1 024 × (105 – 95)  = 1 024 × 10  = 10 240 |

**Câu 10.**

|  |  |
| --- | --- |
| a) 2 tấn 3 tạ = 23 tạ  c) 3 phút 20 giây = 200 giây | b) 1024 kg < 1 tấn 240 kg  d) 200 năm > 1 thế kỉ |

**Giải thích:**

b) 1024 kg < 1 240 kg = 1 tấn 240 kg

d) 200 năm = 2 thế kỉ > 1 thế kỉ

**Câu 11.**

**Bài giải**

Một hộp có số bút chì là:

144 : 6 = 24 (cái)

Cửa hàng đã bán số cái bút chì là:

24 × 2 = 48 (cái)

Cửa hàng còn lại số cái bút chì là:

144 – 48 = 96 (cái)

Đáp số: 96 cái bút chì.

**Câu 12.** (1 điểm)

Số xe ô tô bán được trong 4 tháng đầu năm của một hãng xe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Tháng 1** | **Tháng 2** | **Tháng 3** | **Tháng 4** |
| **Số xe ô tô bán được (chiếc)** | 3 050 | 2 490 | 2 137 | 1 220 |

• Hãng xe bán được nhiều xe ô tô nhất vào tháng **1** với **3 050** chiếc.

• Số xe ô tô bán được trong tháng 2 nhiều hơn trong tháng 3 là **353** chiếc.

• Tổng số xe ô tô hãng bán được trong 4 tháng đầu năm là **8897** chiếc.

**Câu 13.**

Từ các chữ số 1; 0; 5; 4; 6; 9 lập được:

Số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là: 965 410.

Số bé nhất có 6 chữ số khác nhau là: 104 569.