|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI**ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 |  **BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II****Năm học 2022-2023****Môn Toán - Lớp 3***Thời gian làm bài: 35 phút ( Không kể thời gian giao đề)* |

Họ và tên học sinh:…………………………………………….. Lớp: …………

|  |  |
| --- | --- |
| **Điểm** | **Lời nhận xét của giáo viên**…………………………………………………………..……...…………………………………………………………..…..…. |

 **Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu bài tập.**

**Câu 1***(1 điểm ).*

**a)**Số nhỏ nhất trong các số 273, 287, 238, 283 là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  A. 273 | B. 287  | C. 238  | D. 283 |

**b)** Số “hai mươi nghìn” viết là:

 A. 29043 B. 20 000 C. 29304 D. 29340

**Câu 2***(1 điểm).*

**a)**Làm tròn số 7 490 đến hàng trăm, ta được:

 A. 7 500 B. 8 000 C. 7 000 D. 7 400

**b)** Số liền sau số 12 456 là:

 A. 12 456 B. 12 454 C. 12 453 D. 12 457

**Câu 3***(1 điểm).* Số X được viết thành số La Mã là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  A. V  |  B. X |  C. XIIII | D. XIX |

**Câu 4***(1 điểm):* 3km 4 m = ….. m. Số cần điền vào chỗ chấm là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  A. 3004  |  B. 304 |  C. 34 | D. 30 004 |

**Câu 5***(1 điểm).*

Nếu ngày 22 tháng 4 là thứ Ba thì ngày 25 cùng tháng đó là thứ .....................

**Câu 6** *(1 điểm)*. Buổi sáng cửa hàng bán được 234 lít dầu, buổi chiều cửa hàng bán nhiều hơn buổi sáng 14 lít dầu. Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít dầu là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  A. 248 lít  |  B. 345 lít |  C. 342 lít | D. 482 lít |

**Câu 7** *(1 điểm)*. Đặt tính rồi tính:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  4452 + 1287  |  67969 - 23458 |  |  2215 × 5  |  66 367 : 3 |

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

**Câu 8***(1 điểm).* Tính giá trị biểu thức:

 a) 4123 x 5 - 308 b) 10456 + 560 : 7

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

**Câu 9***(1 điểm).* Một hình vuông có cạnh là 9 dm. Tính chu vi, diện tích hình vuông đó?

**Bài giải**

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

**Câu 10***(1 điểm).* Tính tổng của số tròn trăm nhỏ nhất với số liền trước nó.

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

**----------------** HẾT**---------------**

Giáo viên coi *( Kí, ghi rõ họ tên)* Giáo viên chấm *( Kí, ghi rõ họ tên)*

*……………………………………………… ………………………………………………*

*……………………………………………… ……………………………..……………….*

**TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI**

**HƯƠNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II**

**(Đề kiểm tra lần 2 )**

**MÔN TOÁN – LỚP 3**

**Năm học 2022-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **Câu 1** | **Câu 2** | **Câu 3** | **Câu 4** | **Câu 5** | **Câu 6** |
| **Đáp án** | 1. C
2. B
 | 1. A
2. D
 | B | A | Sáu | D |
| **Điểm** | *1 điểm* | *1 điểm* | *1 điểm* | *1 điểm* | *1 điểm* | *1 điểm* |

**Câu 7 (1 điểm):**

 Đặt tính và tính đúng kết quả được 0,25 điểm/phép tính.

**Câu 8 (1 điểm):** Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

a) 4123 x 5 - 308 b) 10456 + 560 : 7

 **=** 20 615 – 308 **=** 10456 + 80

 **= 20 307 = 10 536**

**Câu 9 (1 điểm):**

Bài giải

|  |  |
| --- | --- |
|  Chu vi hình vuông là :  9 x 4 = 36 ( dm)  | *( 0,25 điểm)* |
|  Diện tích hình vuông là: 9 x 9 = 81 ( dm2)  | *( 0,5 điểm)* |
|  Đáp số : 36 dm , 81dm2  | *( 0,25 điểm)* |

**Câu 10 (1 điểm):**

 Số tròn trăm nhỏ nhất là 100

 Số liền trước số tròn trăm nhỏ nhất là 99

 Tổng của hai số đó là:

 100 + 99 = 199

 Đáp số: 199

---------- Hết-----------

**TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI**

**MA TRẬN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II**

**MÔN TOÁN – LỚP 3**

**Năm học 2022-2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chủ đề** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Cộng** |
| **1** | Số học | Số câu | 03 | 02 | 02 | **07** |
| Câu số | 1, 3,7 | 6, 8 | 5,9 |  |
| **2** | Hình học và đo lường | Số câu | 01 | 01 |  | **02** |
| Câu số | 2 | 4 |  |  |
| Tổng số điểm | 5 | 3 | 2 | **10** |
| **Tổng số câu** | **04** | **03** | **02** | **9** |

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II, LỚP 3**

**Năm học: 2022-2023**

**Môn: TOÁN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức, kĩ năng** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Tổng** |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN**  | **TTL** |
| **Số và phép tính:**Cộng, trừ, so sánh các số trong phạm vi 100 000. Nhân (chia) số có 5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số. Làm tròn số. Làm quen với chữ số La Mã. Tìm thành phần chưa biết của phép tính. Giải bài toán bằng hai phép tính | Số câu | 3 | 1 |  | 2 |  |  | **4** | **3** |
| *Câu số* | *1;3;2* | *8* |  | *9;10* |  |  |  |  |
| Số điểm | **1,5** | **1,0** |  | **4,0** |  |  | **1,5** | **5,0** |
| **Đại lượng và đo các đại lượng:**Đơn vị đo diện tích, đơn vị đo thời gian. Ngày tháng ,năm.  | Số câu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | **3** |  |
| *Câu số* | *5;* |  | *6* |  | *7* |  |  |  |
| Số điểm | **0,5** |  | **0,5** |  | **1,0** |  | **2,0** |  |
| **Hình học**: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông. | Số câu | **1** |  |  |  |  | **1** |  | **1** |
| *Câu số* | *4* |  |  |  |  | *11* |  |  |
| Số điểm | **0,5** |  |  |  |  | **1,0** | **0,5** | **1,0** |
|  |
| **Tổng** | **Số câu** | **5** | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** | **7** | **4** |
| **Số điểm** | **2,5** | **1,0** | **0,5** | **4,0** | **1,0** | **1,0** | **4,0** | **6,0** |