PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

 **TRƯỜNG TH AMA KHÊ**

**ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019-2020**

**MÔN: TOÁN - KHỐI 2**

*Thời gian làm bài: 40 phút*

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)**

***Khoanh vào chữ cáiA, B, C, D đặt trước kết quả đúng:***

**Câu 1.***(1 điểm)* **Số lớn nhất trong các số sau: 87, 86, 75, 88, 78 ( M1)**

 A. 87 B. 88 C. 78 D. 75

**Câu 2.***(1 điểm)* **Kết quả của phép tính 82 – 37 là: (M1)**

 A. 45 B. 35 C. 55 D. 54

**Câu 3.***(0,5 điểm)* **Kết quả của 9dm = ...... cm là: (M1)**

 A. 9cm B. 80 cm C. 90 cm D. 70 cm

**Câu 4*.****(0,5 điểm)* **Kết quả của: 7 lít + 9 lít = ...... lít là: (M1)**

 A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

**Câu 5.***(1 điểm)* **Tìm *x*:**  ***x* – 8 = 19 (M2)**

 A. *x* = 25 B. *x* = 26 C. *x*  = 27 D. *x*  = 28

**Câu 6.***(1 điểm)* **Trong hình bên:Có …… hình tam giác? (M2)**

 A. 2 B. 3

 C. 4 D. 1

**Câu 7.***(1 điểm)* **Viết số thích hợp vào chỗ chấm : ......... – 12 = 30 là: (M3)**

 A. 24 B. 30 C. 12 D. 42

**II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 4 điểm )**

**Câu 1.***( 1 điểm)* **Đặt tính rồi tính: (M2)**

 a) 47 + 29 b) 69 – 48

 ……......… …….....…

 …….......… …....……

 ……......… ….....……

**Câu 2.***(2 điểm)* **Thùng lớn đựng được 100 lít nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 37 lít nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước ? (M3)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**……………………………………………………………………………………………………………..………………………………….………………………………………………………………………… | **Bài giải**…………………………………………….…..………………………………………………….…..……………………………………………………...…………………………………………………...…....……………………………………………….……..………………………………………….……..…...… |

***Câu 3.****(1 điểm)* **Hiệu của hai số là số nhỏ nhất có hai chữ số . Số trừ là 36 . Tìm số bị trừ ? (M4)**

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………

**ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I**

**MÔN TOÁN LỚP 2 – NĂM HỌC 2019-2020**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**: **( 6 điểm )**

***Khoanh vào chữ cáiA, B, C, D đặt trước kết quả đúng:***

**Câu 1.***(1 điểm)* Đáp án B M1

**Câu 2.***(1 điểm)* Đáp án A M1

**Câu 3.***(0,5 điểm)* Đáp án C M1

 **Câu 4.***(0,5 điểm)* Đáp án C M1

 **Câu 5** *(1 điểm)* Đáp án C M2

 **Câu 6.***(1 điểm)*  Đáp án B M2

 **Câu 7.***(1 điểm)* Đáp án D M3

**II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 4 điểm )**

**Câu 1.***( 1 điểm)* **Đặt tính rồi tính: (M2)**

 Mỗi bài đặt tính và tính đúng đạt 0,5 điểm.

 a) 47 b) 69

 + 29 – 48

 76 21

 **Câu 2.***(2 điểm )* **(M3)**

**Tóm tắt ( 0, 5 điểm)**

100 l. nước

 Thùng lớn

 Thùng bé 37 l. nước

 ? lít nước

 **Bài giải:**

 Thùng bé đựng số lít nước là: ( 0,25 điểm)

 100 – 37 = 63 ( lít ) ( 1 điểm )

 Đáp số: 63 lít nước ( 0,25 điểm )

**Câu 3.***(1 điểm )* **(M4)**

Hiệu của hai số là 10

 Số bị trừ là : 10 + 36 = 46

 Đáp số : 46

 *An Lac, ngày 11tháng 12 năm 2019*

 **Duyệt TKT Duyệt BGH Người ra đề**

 **Nguyễn Thị Hương**

**Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức,****kĩ năng** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Mức 4** | **Tổng** |
| TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL |
| Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100. | Số câu | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | **4** | **2** |
| Số điểm | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | **4,0** | **2,0** |
| Câu số | 1,2 |  | 5 | 8 | 7 |  |  | 10 |  |  |
| Đại lượng và đo đại lượng: đề-xi-mét ; ki-lô-gam; lít. | Số câu | 2 |  |  |  |  |  |  |  | **2** |  |
| Số điểm | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |  |
| Câu số | 3,4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yếu tố hình học: Nhận dạng hình đã học | Số câu |  |  | 1 |  |  |  |  |  | **1** |  |
| Số điểm |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | **1,0** |  |
| Câu số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giải bài toán có lời văn bằng một phép cộng hoặc phép trừ có liên quan đến các đơn vị đo đã học.  | Số câu |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | **1** |
| Số điểm |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | **2,0** |
| Câu số |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| **Tổng** | Số câu | **4** |  | **2** | **1** | **1** | **1** |  | **1** | **7** | **3** |
| Số điểm | **3,0** |  | **2,0** | **1,0** | **1,0** | **2,0** |  | **1,0** | **6,0** | **4,0** |

PHÒNG GD& ĐT TX BUÔN HỒ *Thứ…….. ngày…..tháng ….. năm 2019*

 **TRƯỜNG TH A MA KHÊ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I**

Họ và tên :.................................. **NĂM HỌC: 2019 – 2020**

Lớp : ....... **MÔN: TOÁN - LỚP 2.**

 *Thời gian làm bài: 40 phút*

|  |  |
| --- | --- |
| **Điểm** | **Lời phê của giáo viên**....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)**

***Khoanh vào chữ cáiA, B, C, D đặt trước kết quả đúng:***

**Câu 1.***(1 điểm)* **Số lớn nhất trong các số sau: 87, 86, 75, 88, 78 là:**

 A. 87 B. 88 C. 78 D. 75

**Câu 2.***(1 điểm)* **Kết quả của phép tính 82 – 37 là:**

 A. 45 B. 35 C. 55 D. 54

**Câu 3.***(0,5 điểm)* **Kết quả của 9dm = ...... cm là:**

 A. 9cm B. 80 cm C. 90 cm D. 70 cm

**Câu 4*.****(0,5 điểm)* **Kết quả của: 7 lít + 9 lít = ...... lít là:**

 A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

**Câu 5.***(1 điểm)* **Tìm *x*:**  ***x* – 8 = 19 (M2)**

 A. *x* = 25 B. *x* = 26 C. *x*  = 27 D. *x*  = 28

**Câu 6.***(1 điểm)* **Trong hình bên:Có …… hình tam giác?**

 A. 2 B. 3

 C. 4 D. 1

**Câu 7.***(1 điểm)* **Viết số thích hợp vào chỗ chấm: ......... – 12 = 30 là:**

 A. 24 B. 30 C. 12 D. 42

**II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 4 điểm )**

**Câu 1.***( 1 điểm)* **Đặt tính rồi tính:**

 a) 47 + 29 b) 69 – 48

 ……......… …….....…

 …….......… …....……

 ……......… ….....……

**Câu 2.***(2 điểm)* **Thùng lớn đựng được 100 lít nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 37 lít nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước ?**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**……………………………………………………………………………………………………………..………………………………….………………………………………………………………………… | **Bài giải**…………………………………………….…..………………………………………………….…..……………………………………………………...…………………………………………………...…....……………………………………………….……..………………………………………….……..…...… |

***Câu 3.****(1 điểm)* **Hiệu của hai số là số nhỏ nhất có hai chữ số . Số trừ là 36 . Tìm số bị trừ ?**

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………