**KIỂM TRA MÔN TOÁN – ĐỀ 1**

Họ tên học sinh................................................................................................................... Lớp................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1,2.**  **Bài 1.** Số gồm 9 triệu, 5 chục nghìn, 3 trăm được viết là: (M1)  A. 9 0050 30 B. 9 005 3 C. 9 050 300 D. 9 503 000  **Bài 2:** Số tự nhiên nào sau đây chia hết cho 2 và cho 5: (M1)  A. 45         B. 42 C. 30 D. 15  **Bài 3.** Số thích hợp điền vào chỗ chấm:  a) 8 m2 45dm2 = .... dm2 là: (M2)  b) Năm 2009 là thế kỉ thứ ………..  **Bài 4.** Tích của hai số là 400. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 5 lần và giữ nguyên thừa số thứ 2 thì tích mới là…….(M4).  **Câu 5:** Cho hình vẽ **ABCDE** (M2)  a) Đoạn thẳng AE vuông góc với A B  các đoạn thẳng …… và ……  b) Đoạn thẳng AB song song C  với đoạn thẳng …......  E D  **Bài 6.** Tìm Y: (M3)   |  |  | | --- | --- | | Y x 100 = 1500 + 500 ……………………………………  ……………………………………  ………………………………….. |  |   **Bài 7.** Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 42 m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi, diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó? (M3)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ..........................................................................................................................................  **Câu 8:** (2 điểm) Đặt tính rồi tính. M2  a. 237 × 24 b. 16050 : 75  ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….  …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….  **Bài 9.** Tìm hai số có tổng là số lớn nhất có ba chữ số và hiệu là số lẻ bé nhất có 2 chữ số. (M3)  Vậy số bé là.............  Số lớn là.............  **Bài 10. Tính nhanh: (M4)**  (16 x 15 – 14 x 15 – 15 x 2) x (1 +2 + 3 + 4 + ...+ 99)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |

**KIỂM TRA MÔN TOÁN – ĐỀ 2**

Họ tên học sinh................................................................................................................... Lớp................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1,2.**  **Bài 1.** Giá trị của chữ số 4 trong số 1 094 570 là: (M1)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | A. 9000 | B. 900 | C. 90 000 | D. 900 000 |   **Bài** 2. Trong các số sau số nào chia hết cho 2 là: (M1)  A. 605 B. 1207 C. 3642 D. 2401  **Bài 3.** Số thích hợp điền vào chỗ chấm:  a) 9 m2 4dm2 = .... dm2 là: (M2)  b) Năm 2016 là thế kỉ thứ ………..  **Bài 4.** Trung bình cộng của 2 số là 85. Biết một số là số lớn nhất có 2 chữ số. Số còn lại là…….(M4).  **Bài 5.** Đúng ghi Đ, sai ghi S (M2)  A B  a) Hình bên có 2 góc vuông.  b) Hình bên có 3 góc tù. C    E D    **Bài 6.** Tìm Y: (M3)   |  |  | | --- | --- | | Y x 43 + Y x 57 = 55500 ……………………………………  ……………………………………  ………………………………….. |  |   **Bài 7.** Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 140m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó? (M3)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  **Câu 8:** (2 điểm) Đặt tính rồi tính. M2  a. 72356 + 9345  b. 3821 x 100  ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….  c. 2163 x 203  d. 2688 : 24  ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….  …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….  **Bài 9. Năm nay trung bình cộng số tuổi của cha và con là 25 tuổi. Cha hơn con 32 tuổi. Năm nay cha .........tuổi, con ........ tuổi**? (M3)  **Bài 10. Tính nhanh: (M4)**  185 x 35 + 185 x 75 – 185 x 10  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |

**KIỂM TRA MÔN TOÁN – ĐỀ 3**

Họ tên học sinh................................................................................................................... Lớp................

**\* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ Câu 1 đến câu 4**

**Bài 1.** Số gồm bốn mươi triệu, bốn mươi nghìn và bốn mươi là**: M1**

A. 404 040 B. 40 040 040 C. 4 004 040 D. 4 040 040

**Bài 2: Dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: M1**

A. 65371 ; 67351 ; 56731 ; 75631

B. 56371 ; 67351 ; 65371 ; 75631C. 56731 ; 65371 ; 65731 ; 75631

D. 67351 ; 75631 ; 65371 ; 56371

**Bài 3.** Baothứ nhất đựng 12kg gạo. Bao thứ hai đựng 16kg gạo. Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu kg gạo, biết rằng bao thứ ba đựng bằng trung bình cộng của 2 bao đầu? **M2**

A. 28 kg B. 14 kg C. 16 kg C. 12 kg

**Bài 4. M2**

|  |  |
| --- | --- |
| a. Đặt tính rồi tính:  **1000000 – 98876**  ………………………………………  ………………………………………  ………………………………………  ……………………………………… | b. Tính nhanh:  26 x 5 + 26 x 3 + 26 x 2  ………………………………………  ………………………………………  ………………………………………  ……………………………………… |

**Bài 5.** Tìm một số, biết rằng nếu cộng số đó với 333 rồi nhân với 3 thì được số lớn nhất có số 5 chữ số. **M3**

A. 99999 B. 33333 C. 33000 C. 333

**Caâu 6 : Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng: M3**

a.  theá kæ + 5 năm = 35 naêm b. 2kg 3hg 30 g = 2330g

c. phút + 25 giây = 35 giaây d. Năm 2015 là thế kỉ XX

**Bài 7. Tổng của 3 số lẻ liên tiếp là 21. Tìm 3 số đó.M3**

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

**Bài** **8. Tìm X: M2**

|  |
| --- |
| **a) 283515 – X = 115684**  ………………………………………  ………………………………………  ……………………………………… |

**Bài** 9. Năm nay con 9 tuổi. Tuổi con bằng tuổi bố. Hỏi 3 năm về trước bố bao nhiêu tuổi ? **M4**

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

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

**Bài 10**: Một hình chữ nhật có chu vi 52m, chiều dài hơn chiều rộng 8m. Tìm diện tích hình chữ nhật?

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

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

**Bài 10**: Một hình chữ nhật có chu vi dài 52m, nếu tăng chiều rộng 6m và giảm chiều dài 6m thì được một hình vuông. Tìm diện tích hình chữ nhật?

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

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

Hết

**ĐÁP ÁN**

**ĐÁP ÁN ĐỀ 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bài** | **Đáp án** | **Điểm** |
| Bài 1 | C | 1điểm |
| Bài 2*)* | C | 1điểm |
| Bài 3 | a) 845 dm2 b) *Thế kỷ XXI* | 1điểm |
| Bài 4 | *Tích mới là 2000* | 1 điểm |
| Bài 5 | a) AB VÀ ED b) ED | 1điểm |
| Bài 6 | Y = 10 | 1điểm |
| Bài 7 | Đáp số: Chu vi: 252 m, Diện tích: 3528 m | 1điểm |
| Bài 8 | *Mỗi phép tính thực hiện đúng được 0,5 điểm*  ***a) 5 688 b) 214*** | 1điểm |
| Bài 9 | Số bé: 494, số lớn: 505 | 1điểm |
| Bài 10 | Kết quả: 0 | 1điểm |

**ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – ĐỀ 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bài** | **Đáp án** | **Điểm** |
| Bài 1 | C | 1điểm |
| Bài 2*)* | C | 1điểm |
| Bài 3 | a) 904 b) *Thế kỷ XXI* | 1điểm |
| Bài 4 | *Số còn lại là 71* | 1 điểm |
| Bài 5 | a) Đ b) S | 1điểm |
| Bài 6 | Y = 555 | 1điểm |
| Bài 7 | Đáp số: 4275 m | 1điểm |
| Bài 8 | ĐA: a. 81 701 b. 382100  c. 439089 d. 112 | 1điểm |
| Bài 9 | Cha 41 tuổi, con 9 tuổi. | 1điểm |
| Bài 10 | Kết quả: 18500 | 1điểm |

**ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – ĐỀ 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bài** | **Đáp án** | **Điểm thành phần** |
| Bài 1  *(1điểm)* | B | 1điểm |
| Bài 2  *(1điểm)* | C | 1điểm |
| Bài 3  *(1điểm)* | B | 1điểm |
| Bài 4  *(1điểm)* | *a)* 901124; b) 260 | Mỗi phép tính là 0,5 |
| Bài 5  *(1điểm)* | C | 1điểm |
| Bài 6  *(1điểm)* | a. S ; b. Đ ; c. Đ ; d. S | 1điểm |
| Bài 7  *(1điểm)* | Đáp số: ST1: 5; ST2: 7; ST3: 9 | Mỗi bước đúng 0,5 điểm |
| Bài 8  *(1điểm)* | X = 167831 | Mỗi bước đúng: 0,5 điểm |
| Bài 9  *(1điểm)* | Bố: 33 tuổi | Mỗi lời giải và phép tính đúng là 0,5 điểm |
| Bài 10  *(1điểm)* | Diện tích: 153m2 | Mỗi lời giải và phép tính đúng là 0,25 điểm |