|  |  |
| --- | --- |
|  | **GIAO LƯUVĂN – TOÁN TUỔI THƠ**  **CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC**  **MÔN TOÁN LỚP 4**  *Thời gian làm bài: 60 phút* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Điểm bài kiểm tra | | Họ, tên và chữ ký giám khảo | Số phách |
| Bằng số | Bằng chữ | GK số 1:.............................................. |
|  |  | GK số 2:............................................. |

**I, TRẮC NGHIỆM**

**Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng** *(từ câu 1 đến câu 6)*

**Câu 1**: Phân số lớn nhất trong các phân số , , ,  là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | B. | C. | D. |

**Câu 2**: Một hình bình hành có diện tích là 800cm2, chiều cao là dm. Độ dài đáy của hình bình hành đó là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 40cm | B. 40dm | C. 160cm | D. 160dm |

**Câu 3**: Giá trị của biểu thức  +  x  là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | B. | C. | D. |

**Câu 4**: 32m2 8cm2 bằng:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 328cm2 | B. 3208cm2 | C. 320008cm2 | D. 328000cm2 |

**Ghi kết quả sang ô tương ứng** *(từ câu 5 đến câu 8)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu số** | **Đề bài** | **Kết quả** |
| **Câu 5** | Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà số đó chia hết cho cả 2,5 và 9? | ............................. |
| **Câu 6** | Một tờ giấy hình vuông có cạnh là dm. Nếu cắt tờ giấy đó thành các ô vuông có cạnh dm thì cắt được thành bao nhiêu ô vuông? | ............................. |
| **Câu 7** | Năm nay mẹ 32 tuổi, mẹ hơn con 22 tuổi. Hỏi 8 năm nữa mẹ hơn con bao nhiêu tuổi ? | ............................. |
| **Câu 8** | Tìm số tự nhiên có hai chữ số lớn nhất biết rằng khi chia chữ số hàng chục cho chữ số hàng đơn vị của sổ đó ta được kết quả bằng kết quả của phép chia khi chia chữ số hàng đơn vị cho chữ số hàng chục của số đó. | ............................. |

**II, TỰ LUẬN**

**Câu 1**: Tính bằng cách thuận tiện nhất

|  |  |
| --- | --- |
| a)  x  + x | b)  x  -  x |
| ........................................................... | ........................................................... |
| ........................................................... | ........................................................... |
| ........................................................... | ........................................................... |

**Câu 2**: Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy 24m, chiều cao bằng độ dài đáy. Người ta dùng  diện tích mảnh đất để trồng củ cải. Tính số tiền thu được trong một vụ thu hoạch biết mỗi mét vuông thu được 3kg củ cải và giá bán là 12 000 đồng/kg củ cải.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MA TRẬN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mạch kiến thức | Câu số | | Số điểm |  |
| Trác nghiệm | | | | |
| Số học  Cấu tạo số  So sánh số |  |  |  |  |
| Đại lượng, thống kê |  |  |  |  |
| Hình học |  |  |  |  |
| Bài toán |  |  |  |  |
| Tự luận | | | | |
| Số học |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| Giải toán về hình học |  | |  |  |
|  |  | |  |  |