UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

**TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH QUANG**

**MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 –**

**MÔN TOÁN LỚP 1**

**NĂM HỌC 2021 – 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chủ đề** |  | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Tổng** | |
|  | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |
| 1 | ***Số học và phép tính*** | Số câu | **3** | **1** | **2** | **2** |  | 2 | 5 | 5 |
| Số điểm | 2,0 | 1 | 1 | 2 |  | 1,5 | 3.0 | 4,5 |
| 2 | **Đại lượng và đo đại lư**ợ**ng** | Số câu | **1** | **1** | **1** |  |  |  | 2 | 1 |
| Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1 |  |  |  | 1,5 | 0,5 |
| 3 | **Yếu tố hình học** | Số câu |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Số điểm |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| **Tổng số câu** | |  | **4** | **1** | **3** | **2** | **1** | **2** | 8 | 6 |
| **Tổng số điểm** | |  | 2,5 | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 | 1,5 | 5 | 5 |
| **Tỉ lệ** | |  | **40 %** | | **40 %** | | **20%** | | **50%** | **50%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UBND HUYỆN TIÊN LÃNG  **TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH QUANG**  Họ và tên:................................................  Lớp: 1.........SBD:.................................. | **KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II**  Năm học: 2021 - 2022  Môn: Toán - Lớp 1  *(Thời gian làm bài 40 phút)* | | **Số phách** |
|  | | | |
| Nhận xét của giáo viên  ...................................................................................................  ................................................................................................... | | **Điểm** | **Số phách** |

**I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng hoặc làm theo yêu cầu:**

**Câu 1 (0,5đ):** Số sáu mươi chín viết là :

A. 69 B. 96 C. 60 D.90

**Câu 2 (0,5đ):** Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là :

A. 100 B. 98 C. 99 D. 90

**Câu 3 (0,5đ):** Số lớn nhất trong các số 10, 78, 99, 45 là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 10 | B. 78 | C. 45 | D. 99 |

**Câu 4 (0,5đ):** Phép cộng 23 + 12 có kết quả bằng:

A. 35 B. 53 C. 11 D. 36 **Câu 5 (1đ):** Những phép tính nào có kết quả lớn hơn 70?

A. 89 – 25 B. 60 + 11 C. 10 + 60 D. 87 - 5

**Câu 6 (0,5đ):** Hà, Nam, Thảo có chiều cao lần lượt là : 95 cm, 89 cm, 97 cm. Hỏi bạn nào cao nhất?

A. Hà B. Nam C. Thảo

**Câu 7 (1đ):** **Nối thứ với ngày tương ứng:**

Thứ ba

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ bảy

**Câu 8 (0,5đ):** Hình bên có:

…… hình tam giác

**II. TỰ LUẬN (5 điểm):**

**Bài 1(1đ): Đặt tính rồi tính**

40 + 56 3 + 74 58 – 50 78 - 43

………. ... …….….. ………... …….…..

………..... …….….. ………... …….…..

………..... …….….. ………... …….…...

**Bài 2 (0,5đ): Tính**

69 cm - 60 cm = …… 46cm - 26cm + 2cm = ..............

**Bài 3 (1đ):** Điền số hoặc dấu thích hợp vào chỗ chấm:

32 + .... = 36 47 - 27 ..... 19

….. - 43 = 15 16 + 23 ...... 23 + 16

**Bài 4 (1đ):**Cô giáo có 75 quyển vở. Cô thưởng cho các bạn hết 55 quyển vở. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu quyển vở?

a. Viết phép tính:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

b.Câu trả lời: Cô giáo còn lại ……………… quyển vở

**Bài 5(1đ):**Cho các số: 45, 67, 30, 15 và các dấu +, - , = Em hãy chọn các số phù hợp để lập được phép tính đúng.

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

**Bài 6(0,5đ)** Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm:

….. + 20 = 90 - 20 50 < ….. + 35 < 60

**ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 1 – CUỐI HKII**

**NĂM HỌC 2020 – 2021**

**I. Trắc nghiệm**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu số** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Đáp án** | **A** | **B** | **D** | **A** | **B,D** | **C** |
| **Điểm** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **1** | **0,5** |

**Câu 7 ( 1đ)** **):** **Nối thứ với ngày tương ứng đúng mỗi phần được 0,25đ:**

Thứ ba

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ bảy

**Câu 8 (0,5đ):** Hình bên có:

8 hình tam giác

**II. Tự luận**

**Bài 1(1đ): Đặt tính rồi tính mỗi phép tính đúng được 0,25đ**

**Bài 2(0,5đ):** Tính đúng mỗi phép tính được 0,25đ. Không ghi đv không cho điểm

69 cm - 60 cm = …… 46cm - 26cm + 2cm = ..............

**Bài 3 (1đ):** Điền số hoặc dấu thích hợp vào chỗ chấm đũng mỗi PT được 0,25đ:

32 + **4**  = 36 47 - 27 > 19

58 - 43 = 15 16 + 23 = 23 + 16

**Bài 4 (1đ):**Cô giáo có 75 quyển vở. Cô thưởng cho các bạn hết 55 quyển vở. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu quyển vở?

a. Viết phép tính(0,5đ):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | - | 55 | = | 20 |

b.Câu trả lời(0,5đ): Cô giáo còn lại 20 quyển vở.

**Bài 5*(1đ):*** Cho các số : 45,67,30, 15 và các dấu +,-, =. Em lập được 1 phép tính đúng được 0,25đ

30 + 15 = 45 45 – 15 = 30

15 + 30 = 45 45 – 30 = 15

**Bài 6(0,5đ)** Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm:

**50** + 20 = 90 - 20 50 < **20** + 35 < 60