**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM**

**MÔN TOÁN LỚP 3.Năm học: 2022 - 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1**  **Nhận biết** | | **Mức 2**  **Thông hiểu** | | **Mức 3**  **Vận dụng** | | **Tổng** | |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |
| 1 **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. | Số câu | 03 | 01 | 01 | 01 |  |  | 04 | 02 |
| Số điểm | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 |  |  | 2 | 3 |
| Câu số | 1,2,5,9 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2. **Đại lượng và đo đại lượng:** Đơn vị đo diện tích, đơn vị đo thời gian. Tiền Việt Nam. Ôn tập về một số đơn vị đo khác như: đo thể tích, đo độ dài, đo khối lượng. | Số câu | 01 |  | 01 | 01 |  |  | 02 | 01 |
| Số điểm | 1 |  | 0,5 | 1 |  |  | 1,5 | 1 |
| Câu số | 4,7 |  | 6 | 3 |  |  |  |  |
| 3. **Yếu tố hình học:** Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông. | Số câu | 01 |  |  |  |  |  | 01 |  |
| Số điểm | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Câu số | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. **Giải toán:** Giải bài toán có hai phép tính . | Số câu |  |  |  |  |  | 01 |  | 01 |
| Số điểm |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Câu số |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| **Tổng số câu** | | 05 | 01 | 02 | 02 |  | 01 | 08 | 04 |
| **Tổng số điểm** | | **3** | **2** | **1** | **2** |  | **2** | **4** | **6** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Trường Tiểu học Chí Minh I**  Họ và tên:…………………………….  Lớp : …………………………… | **BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM**  **Môn:** TOÁN - LỚP 3  Năm học: 2022 - 2023  Thời gian: **40 phút** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Điểm:** | **Nhận xét của giáo viên:** | **GV coi** | **GV chấm:** |

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:** (4 điểm)

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

**Câu 1.**  Giá trị của số 5 trong số 65 478 là:

A. 5000                 B. 500                   C.   50 000           D. 50

**Câu 2: Tìm số tròn nghìn ở giữa số 9068 và 11982 là:**

A.10000 và 12000 B. 9000 và 10000 C.10000 và 11000 D.12000 và 11000

**Câu 3.**  Giá trị biểu thức: 21640 x 4 – 1560 là:

A. 86 560 B. 85 000 C. 85 328 D. 86 540

**Câu 4.**  4m 8cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 408 B. 48 C. 480 D.4008

**Câu 5:** Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI B. XII C. VVII D. IIX

**Câu 6 :** Bốn tháng, mỗi tháng có 30 ngày là:

A. Tháng 2, 3, 5 và tháng 6 B. Tháng 8, 9, 10 và tháng 11

C. Tháng 7, 8, 9 và tháng 10 D. Tháng 4, 6, 9 và tháng 11

**Câu 7.** Em bắt đầu ăn cơm lúc 6 giờ 20 phút và ăn xong lúc 6 giờ 50 phút. Như vậy em ăn cơm hết ........... phút.

A. 50 B. 40 C. 30 D. 20

**Câu 8. Một miếng bìa hình vuông có cạnh 5cm. Tính diện tích hình vuông đó là:**

A. 20cm. B. 20cm2. C. 25cm. D. 25cm2.

**II. PHẦN TỰ LUẬN:** (6 điểm)

**Câu 9.** **Đặt tính rồi tính:** (M1- 2 **điểm**)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) 3 846 + 4 738  .................................  .................................  .................................. | b) 4 683 - 1 629  ......................................  ......................................  ...................................... | c) 1 215 × 3  .............................  .............................  ............................. | d) 9 468 : 9  .............................  .............................  ............................ |

Câu 10. Mẹ mang 100 000 đồng đi chợ, mẹ mua cá hết 47 000 đồng, mua rau hết

20 000 đồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu tiền ? (M2 – 2 điểm)

Bài giải

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

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

**Câu 11. (**1 điểm)Linh được bố cho 25 000 đồng, mẹ cho 26 000 đồng để đi dã ngoại cùng lớp. Hãy xem mệnh giá của từng đồ vật sau và điền các từ ***có thể, không thể, chắc chắn*** vào chỗ chấm trong các câu dưới đây:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bỏng ngô  15 000 đồng | Gấu bông  70 000 đồng | Kẹo bông  10 000 đồng | Vòng tay  25 000 đồng | Bánh kem  24 000 đồng |

- Linh …………….. mua được gấu bông.

- Linh …………….. mua được vòng tay và bỏng ngô.

- Linh…………….. không mua được gấu bông và vòng tay.

**Câu 12**. **Tính nhanh** (M3 – 1 **điểm**)

3 x 6 + 3 x 70 + 3 x 24

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

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

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ

**TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ MINH I**

**KIỂM TRA CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2022 - 2023**

**HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 3**

**--------------------------------**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:** (4 điểm)

Học sinh khoanh đúng mỗi câu kết quả như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **A** | **C** | **B** | **A** | **B** | **D** | **C** | **D** |
| (0,5 đ) | (0,5 đ) | (0,5 đ) | (0,5 đ) | (0,5 đ) | (0,5 đ) | (0,5 đ) | (0,5 đ) |

**II. PHẦN TỰ LUẬN:** (6 điểm)

**Câu 1:** ( 1 điểm)

a, 38584

b, 3054

c, 3645

d, 1052

**Câu 2:** ( 2 điểm)

Bài giải

Mẹ mua rau và cá hết số tiền là:

47000+ 20000 = 67000(đồng)

Mẹ còn lại số tiền là:

100000 – 67.000= 33000(đồng)

Đáp số: 33000đồng

**Câu 3:** ( 1 điểm)

- Linh **không thể** mua được gấu bông. ***(0,25 điểm)***

- Linh **có thể** mua được vòng tay và bỏng ngô. ***(0,25 điểm)***

- Linh **chắc chắn** không mua được gấu bông và vòng tay. ***(0,5 điểm)***

**Câu 4:** ( 2 điểm)  **Bài giải:**

Đổi 5 dm = 50 cm ***(0,25 điểm)***

Chu vi miếng bìa hình chữ nhật là: ***(0,25 điểm)***

( 50 + 9 ) x 2 = 118 (cm ) ***(0,5 điểm)***

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là: ***(0,25 điểm)***

50 x 9 = 450 (cm² ) ***(0,5 điểm)***

**Đáp số:** 118 cm; 450 cm² (***0,25 điểm)***