**Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 2**

**Năm học 2023-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **T**  **T** | **Chủ đề, mạch kiến thức** | | **Mức độ**  **1** | | **Mức độ**  **2** | | **Mức độ 3** | | Tổng | |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | TN | TL |
| 1 | Số học: - Đọc, viết, so sánh số, thực hiện các phép tính cộng, trừ số tự nhiên. | Số câu | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Câu số | 1;2;3 | 7 |  | 8 | 6 | 10 |  |  |
| Số điểm | **1,5** | **2** |  | **2** | **0,5** | **1** | 2 | 4 |
| 2 | Đại lượng và đo đại lượng. | Số câu | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Câu số | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Số điểm | **0,5** |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 3 | Yếu tố hình học: nhận biết hình chữ nhật, hình tứ giác. | Số câu |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Câu số |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Số điểm |  |  |  |  | **0,5** |  | 0,5 |  |
| 4 | Giải toán có lời văn: Giải bài toán bằng 1 phép tính, giải bài toán dạng Bài toán về nhiều hơn, Bài toán về ít hơn. | Số câu |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Câu số |  |  |  | **9** |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  |  | **2** |  |  |  | 2 |
| **Tổng số câu** | | | **5** | | **2** | | **3** | | **6 4** | |
| **Tổng số điểm** | | | **4** | | **4** | | **2** | | **3 7** | |
| **Tỉ lệ %** | | | **40%** | | **40%** | | **20%** | | **100%** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG**  Họ và tên ………………………………..  Lớp: … SBD: …. Phòng số: ……...... | **ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II**  **Năm học 2023 - 2024**  **Môn : Toán 2**  **(***Thời gian làm bài ...... phút )* | |
| - Giám thị số 1: .........................................  - Giám thị số 2: ......................................... |  | Số phách |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Điểm | Nhận xét  …………………………………………..………………………  …………………………………………..……………………… | Số phách |

**PHẦN I:TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )**

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

**Câu 1: Số gồm 4 trăm 4 chục và 6 đơn vị viết là:** (**M1**– 0,5 điểm)

A. 446 B. 464 C. 466 D. 644

**Câu 2: ( 0,5đ): Phép nhân 5 x2 có kết quả nào sau đây?** **(M1**– 0,5 điểm)


A. 3 B. 5 C. 7 D. 10

**Câu 3:** **Số nào là số tròn trăm trong các số sau:** (**M1**– 0,5 điểm)

A. 60 B. 600 C. 680 D. 68

**Câu 4:** **1 m = cm. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: (M1**– 0,5 điểm)

A. 10 B. 100 C. 1000 D. Cả 3 đều sai

 **Câu 5: Hình bên có:** (**M3** – 0,5 điểm)

A. 5 khối trụ       B. 2 khối lập phương

C. 4 khối cầu      D. 2 khối hộp chữ nhật

**Câu 6: Hiệu của số bé nhất có ba chữ số với số lớn nhất có hai chữ số là:** (**M3** – 0,5 điểm)

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

**PHẦN II:TỰ LUẬN**

**Câu 9: Viết số thích hợp vào dãy số:** ( Mức 1 - 1 điểm)

**a.** 2; 4; 6; .....; .......; ......

**b.** 5; 10; .......; .......; .......; 30.

**II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm):**

**Câu 7: Đặt tính rồi tính** ( **M1** - 2 điểm)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 372+ 209 | 765+ 73 | 356 - 248 | 882 -344 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Câu 8: Tính** (**M2** - 2 điểm)

a,21 : 3 +  93 = ………………… ……     b, 36 + 27 - 18 = ...............................

=...................................... =................................

c, 4 x 4 + 34 =....................................... d, 5 x 9 + 55 =..................................

=....................................... =................................

**Câu 9:** **Một trường học có 236 học sinh nam. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 45 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?** ( **M 2** - 2 điểm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

**Câu 10: Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số với số bé nhất có hai chữ số ?**

( **M3** - 1điểm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

**ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Đáp án** | A | D | B | B | A | B |

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm.

**II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm):**

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm.

**Câu 7: Đặt tính rồi tính** ( M1 - 2 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm. Trong đó:

+ Đặt tính đúng: 0.2 điểm.

+ Thực hiện tính đúng: 0.3 điểm.

**+**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 372  **+**  209  581 | 765  73  838 | 356  **-**  248  108 | 882  **-+**  344  538 |
|  |  |  |  |

Câu 8: **Tính** (M2 - 1 điểm)

a,21 : 3 +  93 = 7 + 93 b, 36 + 27 - 18 = 63 - 18

= 100 = 45

c, 4 x 4 + 34 = 16 + 34 d, 5 x 9 + 55 = 45 + 55

= 50 = 100

**Câu 9:**  ( M2 - 2 điểm) **Bài giải**

Trường đó có số học sinh nữ là: ( 0.5 điểm)

236 + 45 = 281(học sinh) ( 1 điểm)

Đáp số: 281 học sinh ( 0.5 điểm)

**Câu 10:** ( M3 - 1 điểm)

Số lớn nhất có ba chữ số là: 999 ( 0.2 điểm)

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99 ( 0.2 điểm)

Vậy số cần tìm là: ( 0.2 điểm)

999 – 99 = 900 ( 0.2 điểm)

Đáp số: 900. ( 0.2 điểm)