**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I -LỚP 3**

 **MÔN TOÁN NĂM HỌC 2023-2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức,****kĩ năng** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Tổng** |
| TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | **TNKQ** | **TL** |
| Số học | Thực hiện phép tính, tính toán và làm que với yếu tố thống kê, xác suất | Số câu | 4 |  |  | 1 |  | 2 | 4 | 3 |
| Câu số | 1, 2, 3,4 |  |  | 9 |  | 7,8 | 1,2,3, 4 | 7, 8, 9 |
|  Số điểm | 4điểm |  |  | 1điểm |  | 2điểm | 4điểm | 3điểm |  |
| Giải toán | Số câu |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Câu số |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  Số điểm |  |  |  | 1 điểm |  |  |  | 1điểm |
| Đại lượng và đo đại lượng | Số  câu | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Câu số | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Số điểm | 1điểm |  |  |  |  |  | 1điểm |  |
| Yếu tố hình học | Số câu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Câu số |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |
| Số điểm |  |  | 1điểm |  |  |  | 1điểm |  |
| **Tổng** | **Số câu** | **5** |  | **1** | **2** |  | **2** | **6** | **4** |
| **Số điểm** | **5** điểm |  | **1**điểm | **2**điểm |  | **2** điểm | **6****điểm** | **4****điểm** |

|  |  |
| --- | --- |
| Trường Tiểu học……Họ và tên: ………………………….Lớp:3/… | **KIỂM TRACUỐI HỌC KỲ II**Năm học: 2023 -2024MÔN: TOÁN - KHỐI 3Thời gian: 40 phút(Không kể thời gian giao đề)Ngày kiểm tra:…/…/2024 |
| ĐIỂM | NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

\* **Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:**

Câu 1: (1 điểm)số 24506 đọc là:

 A. Hai mươi 5 nghìn bốn trăm sáu mươi.

 B. Hai mươi bốn nghìn năm trăm linh sáu.

 C. Hai mươi nghìn bốn trăm linh sáu.

 Câu 2: (1 điểm) Đ, S? Làm tròn số 69655 đến hàng chục nghìn là 7000

 A. Đúng B. Sai

Câu 3: (1 điểm) **Nối?**



Câu 4: (1 điểm) Cho dãy số 1; 3; 5; 7; 9; … Có số 50 trong dãy không?



 A. Có B. Không C. Không xác định

Câu 5: (1 điểm)Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 a. 2 giờ 5 phút = . . . phút b. 5 tuần 7 ngày= ……ngày.

Câu 6: (1điểm) Một cái ao hình chữ nhật có chiều dài 200dm. Chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Hỏi chu vi cái ao đó là bao nhiêu mét?

  

Câu 7**:** (1 điểm) Tìm kết quả phép chia của số lớn nhất có 5 chữ số với số lớn nhất có 1 chữ số?

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

Câu 7: (1 điểm) Số cần tìm là bao nhiêu?

##

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

Câu 9:(1 điểm) Đặt tính rồi tính

 a) 8206 × 6 b) 12 545 : 5

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

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

Câu 10: (1 điểm) Một đội công nhân trong 8 ngày sửa được 15872 m đường. Trong 6 ngày đội cộng nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường?

 Bài giải

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

**HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN CUỐI HKI - LỚP 3**

 **NĂM HỌC 2023 -2024**

Câu 1: (1 điểm) Ý B. B. Hai mươi bốn nghìn năm trăm linh sáu.

Câu 2: (1 điểm) Ý A. Đúng

Câu 3: (1 điểm)Nối ?



Câu 4: (1 điểm) Ý B. Không

Câu 5: (1 điểm)

 a. 2 giờ 5 phút = 125 phút b. 5 tuần 7 ngày= 42ngày.

Câu 6: (1điểm) Ý B. 600dm

Câu 7: (1 điểm) Theo đề bài ta có: 9068 <10000, 11000 < 11982.

 Vậy các số tròn chục cần tìm là 10000 và 11000

 Tuỳ theo mức độ làm bài của HS mà GV ghi điểm cho phù hợp

Câu 8**:** (1 điểm) Theo đề bài ta thực hiện phép tính ngược lại:

 (24 – 4 +2 ) : 2 = 11

 Vậy số càn điền là 11.

Câu 9: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số mét đường đội công nhân sửa trong một ngày là:

 15872: 8 = 1984 ( m)

 Số mét đường đội công nhân sửa trong 6 ngày là:

1984 x 6 = 11904 ( m)

Đáp số: 11904 mét đường.

 **(** HS còn có thể vận dụng cách tính biểu thức để thực hiện bài giải)

 Bài giải

Số mét đường đội công nhân sửa trong 6 ngày là:

 15872: 8 x 6 =11904 ( m)

Đáp số: 11904 mét đường.