|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒTRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN HỌ TÊN:………………………LỚP 2A… | BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ IMôn ToánThời gian:........ |

**ĐỀ THI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I –NĂM HỌC 2017 – 2018**

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

**A. Phần trắc nghiệm:**

*Khoanh tròn chữ vào trước câu trả lời đúng.*

**Câu 1. (0,5 điểm) Trong phép tính 27 + 19 = 4 6**

a. 27, 46 là tổng, 19 là hiệu

b. 27, 19 là số hạng; 46 là tổng

c. 27, 19 là số hạng; 46 là số bị trừ

**Câu 2. (1,0 điểm) Kết quả phù hợp với phép tính:** $x$ **+ 7 = 22**

a. 21

b. 29

c. 15

**Câu 3. (1,0 điểm) Tìm x:** $x$ **- 5 = 18.**

a. 22

b. 23

c. 25

**Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm(0,5 điểm)**

|  |  |
| --- | --- |
| 7 dm =..........cm | 60 cm = ........dm |

a. 6 dm, 7cm

b. 7m, 60 cm

c. 70 cm, 6 dm

**B. Phần tự luận. (7 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính(1 điểm)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 +12............................................. | 58 + 26............................................. | 72 - 16............................................. | 100 - 53............................................. |

**Câu 2. Tìm x: (1,0 điểm)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. $x$ - 53 = 19

 ………… ………… | 1. 67 - $x$ = 48

 ………… ………… |

**Câu 3.** **Giải bài toán(2,0 điểm)**

Mẹ hái được 76 quả cam, chị Lan hái ít hơn mẹ 18 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

**Câu 4. (1,0 điểm) Em hãy vẽ một đoạn thẳng AB có độ dài 1 dm**

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

**Câu 5. (1,0 điểm) Hãy cho biết: Một ngày có bao nhiêu giờ?**

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

**Câu 6. (1,0 điểm)Tổng của hai số là 35, số hạng thứ nhất là số bé nhất có hai chữ số, tìm số hạng thứ hai?**

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

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

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

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

 **Thái Thị Hòa Bình**

**ĐÁP ÁN MÔN TOÁN**

**A. Phần trắc nghiệm:**

*Khoanh tròn chữ vào trước câu trả lời đúng.*

**Câu 1. (0,5 điểm) Trong phép tính 27 + 19 = 4 6**

b. 27, 19 là số hạng; 46 là tổng

**Câu 2.** (1,0 điểm) Kết quả phù hợp với phép tính: $x$ + 7 = 22

c. 15

**Câu 3**. (1,0 điểm) Tìm x: $x$ - 5 = 18.

b. 23

**Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm(0,5 điểm)**

|  |  |
| --- | --- |
| 7 dm = **70** cm | 60 cm = **6** dm |

c. 70 cm, 6 dm

**B. Phần tự luận. (7 điểm)
Câu 1:** đặt tính rồi tính(2 điểm)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 +12 69 + 12 81 | 58 + 26 58 + 26 84 | 72 - 16 72 - 16 56 | 100 - 53 100 - 53 47 |

**Câu 2.** Tìm x: (1,0 điểm)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. $x$ - 53 = 19

 $x$ = 19 +53 $x$ = 72 | b. 67 - $x$ = 48 $x $ = 67 – 48 $x$ = 19 |

**Câu 3.** Giải bài toán(2,0 điểm)

Bài giải

Chị Lan hái được số quả cam là:

76-18 = 58 (quả cam)

Đáp số: 58 quả cam

**Câu 4.** (1,0điểm) vẽ đoạn thẳng AB dài 1 dm

A

B

1 dm

**Câu 5.** (0,5 điểm) Hãy cho biết: Một ngày có bao nhiêu giờ

Một ngày có 24 giờ

**Câu 6.** (1,0 điểm)

 Tổng là 35; số hạng thứ nhất là số bé nhất có hai chữ số: 10; vậy số hạng thứ hai là: $x$

10+ $x$ = 35

 $x$ = 35 – 10

 $x$ = 25

**MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 2-HỌC KÌ I**

**NĂM HỌC 2017 – 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1Nhận biết | Mức 2Thông hiểu | Mức 3Vận dụng | Mức 4VD sáng tạo | **TỔNG** |
| TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | **TNKQ** | **TL** |
| Cộng, trừ có nhớ | Số câu | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | **2** | **2** |
| Số điểm | 0,5 |  | 2,0 | 1,0 |  |  |  | 1,0 | **2,5** | **2,0** |
| Tìm x | Số câu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| Số điểm |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |
| Đại lượng và đo đại lượng: phút, ngày, giờ, dm  | Số câu | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | **3** |
| Số điểm | 0,5 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | **1,5** |
| Yếu tố hình học: đoạn thẳng | Số câu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| Số điểm |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |
| Giải bài toán có lời văn  | Số câu |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | **1** |
| Số điểm |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | **2,0** |
| **Tổng** | Số câu | **2** | **2** | **2** | **1** |  | **3** |  | **1** | **3** | **7** |
| Số điểm | **1,0** | **3,0** | **2,0** | **1,0** |  | **3,0** |  | **1,0** | **3,0** | **7,0** |