|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN BÌNH GIANG**TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG** Điểm | **BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1****MÔN: TOÁN - LỚP 2****Năm học 2021 – 2022** |

 *(Thời gian : 40 phút không kể thời gian giao đề)*

 *Họ và tên:* ………………………..............................

 *Lớp*  2 …

 *Ngày kiểm tra : / 12/ 2021.*

 ***Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúnghoặc thực hiện yêu cầu trong mỗi câu sau:***

**Câu 1***.*Kết quả của phép tính: 18 + 28= ......

 A. 65 B. 46 C. 76 D. 45

**Câu 2.** 45 + 27 … 20 + 56. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:

A.< B. > C. =

**Câu 3.** Thứ tư tuần này là ngày 23 tháng 12. Vậy thứ tư tuần sau là ngày nào?

A. 18 tháng 12 B. 30 tháng 12 C. 1 tháng 1 D. 2 tháng 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Câu 4.** Hình vẽ dưới đây có:  a. Có …. hình vuông. b. Có …. hình tam giác |  |

**Câu 5**. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

 a) Số chẵn có hai chữ số lớn nhất là: .........................….

 b) Số liền sau số 39 là số: ................................................

**Câu 6**. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Một ngày có …… giờ.

b) Một giờ bằng ….. phút.

**Câu 7***.* Đặt tính rồi tính

a. 26 + 35 b. 17 + 23 c. 50 - 15 d. 75 - 27

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

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

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

**Câu 8.** Tính:

|  |  |
| --- | --- |
| a, 44cm + 17cm - 23cm = ………….. ....  ………………b, 54kg – 38kg + 9kg = ………….......  ……………… |  |

**Câu 9.**Bao gạo nặng 28kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 16kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

**Bài giải**

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

**Câu 10.** Tìm 1 số biết rằng lấy số đó trừ đi 14 rồi cộng với 8 thì được kết quả là số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,,,,.........................

--------------- Hết------------------

 ***Giáo viên coi Giáo viên chấm***

 ……………………………… ……………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN BÌNH GIANG**TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG**  | **HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK CUỐI HỌC KÌ 1****MÔN: TOÁN- LỚP 2****Năm học 2021- 2022** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu 1 *(1 điểm)*** | **Câu 2 *(1 điểm)*** | **Câu 3 *(1 điểm)*** |
| **B** | **A** | **B** |

**Câu 4. *(1 điểm)* (** Mỗi ý đúng 0,5 điểm)Hình vẽ dưới đây có:

 a. Có 2. hình vuông.

 b. Có 4. hình tam giác

**Câu 5**: *(1 điểm)* **(** Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

 a) Số chẵn có hai chữ số lớn nhất là: **98**

 b) Số liền sau số 39 là số: **40**

**Câu 6**: *(1 điểm)* **(** Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

 a) Một ngày có **24** giờ.

b) Một giờ bằng **60** phút.

**Câu 7:** *(1 điểm)* Đặt tính rồi tính. ( Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 17 | 50 | 75 |
|  + 35++----- |  +23 | -15 |  - 27 |
| 61 |  40 | 35 | 48 |

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

a, 44cm + 17cm - 23cm = 61cm – 23 cm

 = 38cm

b, 54kg – 38kg + 9kg =16kg + 9kg

 = 25kg

 **Câu 9:** *(1 điểm)*

Bài giải

Bao ngô nặng là: *(0,25đ)*

28 + 16 = 44 (kg) *(0,5đ)*

 Đáp số: 44kg *(0,25đ)*

**Câu 10:** *(1 điểm)*

Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là 11. *(0,25đ)*

Số cần tìm là:  *(0,25đ)*

11– 8 +14 = 17 *(0,5đ)*

 Đáp số: 17

***\* Lưu ý****: - Học sinh có thể làm theo cách giải khác phù hợp với học sinh tiểu học mà đúng vẫn được điểm tối đa.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_HẾT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  UBND HUYỆN BÌNH GIANG**TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG** | **MA TRẬN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I****MÔN : TOÁN - LỚP 2****Năm học 2021- 2022** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch KT-KN** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Tổng** |
| **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** |
| **1. Số và phép tính, giải toán có lời văn:**- Số học và phép tính:Cộng, trừ số tự nhiên- Giải toán có lời văn. | Số câu | 2 |  | 2 | 1 |  | 2 | **4** | **3** |
|  Câu số | 1, 2 |  | 3, 5 | 7 |  | 9, 10 |  |  |
| Số điểm | 2,0 |  | 2,0 | 1,0 |  | 2,0 | **4,0** | **3,0** |
| **2. Hình học và đo lường:**- Nhận biết được hình tam giác, hình vuông- Biết ngày, giờ và đơn vị đo độ dài, khối lượng. | Số câu | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  **2** | **1** |
|  Câu số | 6 |  |  | *8* | 4 |  |  |  |
| Số điểm | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  | **2,0** | **1,0** |
| **Tổng** | **Số câu** | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | **6** | **4** |
| **Số điểm** | 3,0 |  | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | **6,0** | **4,0** |