**MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II**

**MÔN TOÁN – LỚP 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chủ đề** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Tổng** |
| **1** | **Số học** | Số câu  | 02 | 07 |  01 | **08** |
| Câu số  | 1, 2 | 3, 5, 7, 8,9 |  10 |  |
| **2** | **Hình học và****đo lường** | Số câu  |  | 02 |  | **02** |
| Câu số  |  | 4, 6 |  |  |
|  | **Tổng số câu**  | **02** | **07** | **01** | **10** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ SƠN****Họ và tên**:……………………………………………………. **Lớp: 1**……. | **BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II****MÔN TOÁN - LỚP 1****NĂM HỌC : 2021 – 2022***.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Điểm**  | **Nhận xét của giáo viên**................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |

**Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng :**

**Câu 1:**Cho các số : 23, 17, 58

1. Số lớn nhất là :

A. 23

B. 17

C. 58

1. Số bé nhất là :

A. 23

B. 17

C. 58

**Câu 2:**

a) Số ba mươi sáu viết là :

A. 63

B. 36

C. 306

b) Kết quả của 40 + 30 là :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 70 | B. 50 | C. 10 |

**Câu 3:**Viết số thích hợp vào chỗ trống.

1.  

b) 94 gồm : …. chục và ….. đơn vị, ta viết là : 94 = …….. + …….

**Câu 4: Viết tên các hình vào chỗ chấm :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| ………………… | ….………………… | ………………… | …………………………… |

**Câu 5 :**Tính :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 + 32 = ….. |  | 20 + 10 + 30 = ….. |
| 76 – 24 = ….. |  | 90 – 40 – 10 = ….. |

**Câu 6:**

**a) Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-03-10_14h06_50 (2) | bai-134-luyen-tap-chung-09 (2) | 2018-03-10_14h06_50 (3) |  |
| ………………… | ………………… | ………………… | ………………… |

**b) Đo rồi viết độ dài của chiếc bút chì sau :**

|  |
| --- |
| but chì |
| ……………………………… |

**Câu 7:** Đặt tính rồi tính:

65 + 13

45 + 50

34 – 24

27 - 5

**ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ**

**ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ**

**ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ**

**ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ**

**Câu 8:** Điền dấu >, <, = :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 + 6 |  | 28 |  | 25 + 3 |  | 3 + 25 |

**Câu 9:**An có 16 quả cam, đã ăn 4 quả cam. Hỏi An còn lại bao nhiêu quả cam ?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phép tính : |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trả lời : | An còn lại |  | quả cam. |

**Câu 10:**Điền số thích hợp vào ô trống :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + |  | = | 70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - |  | = | 30 |

**HƯỚNG DẪN CHẤMBÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II**

**MÔN TOÁN – LỚP 1 (NĂM HỌC: 2021 – 2022)**

**Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.**

**Câu 1:a) C b) B**

**Câu 2:a) B b) A**

**Câu 3:Điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm.**

**a) 10, 11, 12, 13, 14 55, 56, 57, 58, 59**

b) 94 gồm : **9** chục và **4** đơn vị, ta viết là : 94 = **90 + 4**

**Câu 4:Viết đúng tên mỗi hình được 0, 25 điểm**

**Hình vuông Khối hộp chữ nhật Hình tròn Khối lập phương**

**Câu 5: Tính đúng mỗi bài được 0, 25 điểm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 + 32 = 47 |  | 20 + 10 + 30 = 60 |
| 76 – 24 = 52 |  | 90 – 40 – 10 = 40 |

**Câu 6: a) Điền đúng giờ các hình được 0, 5 điểm.**

 **2 giờ 8 giờ 9 giờ 5 giờ**

**b) Ghi đúng độ dài chiếc bút chì được 0, 5 điểm.**

**8 cm**

**Câu 7: Đặt tính đúng mỗi bài được 0, 25 điểm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 + 13 | 45 + 50 | 34 - 24 | 27 - 5 |
| 65 + 13 78 | 45 + 50 95 |  34 - 24 10 | 27 - 5 22 |

**Câu 8:Điền đúng dấu câu mỗi bài được 0, 5 điểm**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 + 6 | < | 28 |  | 25 + 3 | = | 3 + 25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phép tính : | **16** | **-** | **4** | **=** | **12** |

**Câu 9: Điền đúng được 1 điểm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trả lời : | An còn lại | **12** | quả cam. |

**Câu 10: Điền đúng mỗi phép tính được 0, 5 điểm**

(Hs có thể điền các phép tính khác nhau)

**--- Hết----**