**BẢNG MA TRẬN ĐỀ KTĐK GIỮA KÌ II MÔN TOÁN LỚP 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chủ đề** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Mức 4** | **Tổng** |
| 1 | Số học,đại số | Số câu | **01** | **01** | **01** | **01** | **4** |
| Câu số | 1 | 7 | 8 | 10 |
| 2 | Đại lượng và đo đại lượng | Số câu |  | **01** | **01** |  | **2** |
| Câu số |  | 3 | 4 |  |
| 3 | Giải toán | Số câu |  | **02** |  |  | 2 |
| Câu số |  | 2;5 |  |  |  |
| 4 | Hình học | Số câu |  |  | **01** | **01** | 2 |
| Câu số |  |  | 9 | 6 |  |
|  | **Tổng số câu** | **01** | **04** | **03** | **02** | **10** |

|  |  |
| --- | --- |
|  UBND HUYỆN BÌNH GIANG**TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG** | **BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II****MÔN: TOÁN - LỚP 4****Năm học 2021 – 2022** |

**Điểm**

 *(Thời gian : 40 phút không kể thời gian giao đề)*

 *Họ và tên:* ………………………..............................

 *Lớp*  *4* …

 *Ngày kiểm tra : / 2022.*

 ***Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện yêu cầu trong mỗi câu sau:***

**Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng phân số** $\frac{1}{2} $**?**

A.$ \frac{20}{24}$ B.$ \frac{2}{4}$ C.$ \frac{15}{16}$ D.$ \frac{10}{4}$

**Câu 2: Hình bình hành có độ dài đáy m, chiều cao 1m. Diện tích hình bình hành đó là:**

A.$ $.$ \frac{2}{3}$ m2 B.$ \frac{3}{2}$ m C.$ \frac{5}{2}$ m2 D.$ \frac{3}{2}$ m2

**Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 1 m2 25 cm2 = ........ cm2 là:**

 A. 125 B. 10025 C. 1000025

**Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S:**

 a)dm2 = 20 cm2 b) 12052 là số chia hết cho cả 2 và 3.

 c) 2 ngày > 24 giờd) 6 yến 2kg = 620 m2

**Câu 5: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh nữ bằng** $\frac{2}{5}$ **số học sinh cả lớp. Số học sinh nữ là:**

 A. 21 học sinh B. 18 học sinh C. 14 học sinh

**Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:**

Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên 2 lần và giữ nguyên chiều dài của hình chữ nhật thì diện tích của hình chữ nhật đó gấp lên …. lần.

**Câu 7: Tính:**

 a)  b)  +   

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

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

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

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

c) 15 - $\frac{1}{2} $x $\frac{1}{3}$ d) 

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

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

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

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

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

**Câu 8: Tìm x:**

|  |  |
| --- | --- |
| a) x :  | 1. : x =
 |

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

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

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

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

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

**Câu 9:** Một hình chữ nhật có chiều dài là 20 cm. Chiều rộng bằng  chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

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

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

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

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

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

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

**Câu 10:** Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu của một phép trừ bằng 1234. Tìm số trừ của phép trò đó biết số trừ lớn hơn hiệu 123 đơn vị.

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Hết\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

GV coi:………………………. GV chấm:………………………….

|  |  |
| --- | --- |
|  **UBND HUYỆN BÌNH GIANG****TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG** | **HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK GIỮA HỌC KÌ II****MÔN: TOÁN - LỚP 4****Năm học 2021 – 2022** |

**Câu 1**(1 điểm)**:**  Khoanh tròn vào đáp án B

**Câu 2** (1 điểm)**:** Khoanh tròn vào đáp án D

**Câu** 3 (1 điểm): Khoanh tròn vào đáp án B

**Câu 4** (1 điểm): a,Đ b.S c.Đ d. S mỗi ý 0,25 đ

**Câu 5** (1 điểm): Khoanh tròn vào đáp án C

**Câu 6** (1 điểm): 2

**Câu 7** (1 điểm):Mỗi ý 0,25 điểm

a.  ; b. $\frac{2}{5}$ c.  d. 

**Câu 8** *(1 điểm)* :

|  |  |
| --- | --- |
| a) x :  x = $\frac{5}{3} x \frac{1}{4}$ 0,5 điểm. x = $\frac{5}{12}$ 0,5 điểm. |  |

**Câu 9** *(1 điểm)* :

Chiều rộng hình chữ nhật là:

0,5 điểm

 20 x  = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

0,25 điểm

 20 x 8 = 160 (cm2)

0,25 điểm

 Đáp số : 160cm2

**Câu 10***(1 điểm)*: **Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu của một phép trừ bằng 1234. Tìm số trừ của phép trừ đó biết số trừ lớn hơn hiệu 123 đơn vị.**

Tổng của số trừ và hiệu là: 1234: 2 = 617 (0,5 điểm)

Số trừ là: (617+123):2= 370 (0,5 điểm)

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Hết\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**