|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM  **TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP**  Họ và tên: ....…………………...........  Lớp 1…..... | | **BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II**  **MÔN TOÁN - LỚP 1**  **Năm học: 2023 - 2024**  *(Thời gian làm bài: 40 phút)* | |
| **Điểm** | **Nhận xét của giáo viên** | | **Chữ kí của GV** |
|  | ...........................................................................................  ...........................................................................................  ........................................................................................... | |  |

**ĐỀ LẺ**

**I. TRẮC NGHIỆM**

***Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng***

**Câu 1:** **Số gồm 8 chục và 5 đơn vị được viết là:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 58 | B. 85 | C. 80 |

**Câu 2**: **Số 55 được đọc là:**

|  |  |
| --- | --- |
| A. Năm năm B. Năm mươi lăm C. Năm và lăm |  |

**Câu 3: Số thích hợp điền vào ô trống là + 4 + 0 = 14**

**?**

A. 18 B. 0 C. 10


**Câu 4: Bạn Lan, bạn Mai và bạn Tùng đi chơi. Bạn nào về lúc 4 giờ?**







***Lan***


***Mai***



***Tùng***







|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Lan | B. Tùng | C. Mai |

**Câu 5: Dãy số tròn chục được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:**

A. 10, 20, 30, 40, 50 B. 10, 11, 12, 13, 14 C. 50, 40, 30, 20, 10

**Câu 6:** **Trong một tuần, nếu ngày 11 là thứ hai thì ngày 13 là thứ:**

A. Thứ năm B. Thứ tư C. Thứ sáu

***Bài 2: Đúng ghi Đ; Sai ghi S vào ô trống.***

a. 67 - 61 = 6 c. 12 + 45 = 75

b. 58 > 45 + 12 d. 45 - 5 < 22 + 23

**II. TỰ LUẬN**

**Bài 1: Đặt tính rồi tính:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 + 51 | 22 + 57 | 75 - 42 | 86 - 45 |
| ....................... | ....................... | ....................... | ....................... |
| ....................... | ....................... | ....................... | ....................... |
| ....................... | ....................... | ....................... | ....................... |

**Bài 2**: **Nối phép tính với kết quả đúng**.

**62**

**88**

**53333**

**31 + 57**

**85 - 32**

**26 + 62**

**76 - 14**

**Bài 3: < , > , = ?**


|  |  |
| --- | --- |
| 33 + 14 .......... 47 | 42 + 35 ............ 45 + 31 |
| 63 .......... 86 - 22 | 22 + 33.............. 66 - 11 |

**Bài 4: Viết phép tính và câu trả lời.**

 Trong vườn nhà em có 46 cây cam và cây bưởi, trong đó có 25 cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây cam?

***Phép tính:***

Trả lời:

**

**Bài 5: Cho các số: 8, 3, 7.**

**a. Hãy lập các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên:**

…………………………………………………………………………………..

**b. Sắp xếp các số vừa lập được theo thứ tự tăng dần:**

…………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM  **TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP**  Họ và tên: ....…………………...........  Lớp 1…..... | | **BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II**  **MÔN TOÁN - LỚP 1**  **Năm học: 2023 - 2024**  *(Thời gian làm bài: 40 phút)* | |
| **Điểm** | **Nhận xét của giáo viên** | | **Chữ kí của GV** |
|  | ...........................................................................................  ...........................................................................................  ........................................................................................... | |  |

**ĐỀ CHẴN**

**I. TRẮC NGHIỆM**

***Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng***

**Câu 1:** **Số gồm 7 chục và 5 đơn vị được viết là:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 70 | B. 57 | C. 75 |

**Câu 2**: **Số 66 được đọc là:**

A. Sáu chục B. Sáu mươi sáu C. Sáu và sáu

**Câu 3: Số thích hợp điền vào ô trống là + 5 + 0 = 15**


**?**

A. 10 B. 15 C. 5

**Câu 4: Bạn Lan, bạn Mai và bạn Tùng đi chơi. Bạn nào về lúc 7 giờ?**










***Lan***

***Mai***

***Tùn*g**







|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Lan | B. Tùng | C. Mai |

**Câu 5: Dãy số tròn chục được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:**

A. 10, 20, 30, 40, 50 B. 10, 11, 12, 13, 14 C. 50, 40, 30, 20, 10

**Câu 6:** **Trong một tuần, nếu ngày 11 là thứ tư thì ngày 13 là thứ:**

A. Thứ năm B. Thứ tư C. Thứ sáu

***Bài 2: Đúng ghi Đ; sai ghi S vào ô trống.***

a. 67 – 61 = 6 c. 12 + 45 = 57

b. 58 < 45 + 12 d. 45 - 5 > 22 + 23

**II. TỰ LUẬN**

**Bài 1: Đặt tính rồi tính:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 + 52 | 32 + 57 | 75 - 43 | 88 - 45 |
| ....................... | ....................... | ....................... | ....................... |
| ....................... | ....................... | ....................... | ....................... |
| ....................... | ....................... | ....................... | ....................... |

**Bài 2**: **Nối phép tính với kết quả đúng**.

**62**

**87**

**53333**

**31 + 56**

**85 - 32**

**76 - 14**


**25 + 62**

**Bài 3: < , > , = ?**

|  |  |
| --- | --- |
| 33 + 15 ........ 48 | 42 + 33 ......... 45 + 31 |
| 65 .......... 86 - 22 | 22 + 33.......... 77 - 22 |

**Bài 4: Viết phép tính và câu trả lời**

 Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi?

**

Trả lời:

***Phép tính:***

**Bài 5: Cho các số: 6, 2, 9.**

**a. Hãy viết các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên:**

…………………………………………………………………………………..

**b. Sắp xếp các số vừa lập được theo thứ tự giảm dần:**

…………………………………………………………………………………..

**TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG NGHIỆP**

**HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II**

**MÔN: TOÁN - LỚP 1**

**Năm học: 2023 - 2024**

**I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bài/Câu** | **Đề lẻ** | **Đề chẵn** | **Điểm** |
| **Bài 1** |  |  |  |
| Câu 1 | B | C | 0,5 điểm |
| Câu 2 | B | B | 0,5 điểm |
| Câu 3 | C | A | 0,5 điểm |
| Câu 4 | A | B | 0,5 điểm |
| Câu 5 | C | A | 0,5 điểm |
| Câu 6 | B | C | 0,5 điểm |
| **Bài 2** | a - S; c - S  b - Đ; d - Đ | a - Đ; c - Đ  b - S; d - S | Mỗi câu điền đúng 0,25 điểm. |

**II. TỤ LUẬN (6 điểm)**

**Bài 1: (2 điểm)**

- Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm. Nếu mỗi phép tính đặt tính không thẳng hàng, không kẻ gạch ngang trừ 0,25 điểm/1 phép tính.

**Bài 2: (1điểm)**

- Nối mỗi phép tính vào kết quả đúng được 0,25 điểm

**Bài 3: (1 điểm)**:

- Điền đúng mỗi dấu vào chỗ chấm được 0,25 điểm

**Bài 4: (1 điểm)**

- Viết phép tính đúng được 0,5 điểm

- Viết câu trả lời đúng được 0,5 điểm

**Bài 5: (1 điểm)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đề lẻ** | **Đề chẵn** | **Điểm** |
| a/Viết đúng được 6 số có hai chữ số khác nhau: 37, 38, 73, 78, 83, 87 | a/Viết đúng được 6 số có hai chữ số khác nhau: 26, 29, 62, 69, 92, 96 | **0,5đ** |
| b*/*Sắp xếp đúng dãy số theo thứ tự tăng dần: 37, 38, 73, 78, 83, 87 | b*/*Sắp xếp đúng dãy số theo thứ tự giảm dần: 96, 92, 69, 63, 29, 26 | **0,5đ** |

***\* Lưu ý****: HS viết số ẩu, tẩy xóa, bẩn, toàn bài trừ 0,5 đến 1 điểm*

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM

**TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP**

|  |
| --- |
| **MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II**  **MÔN: TOÁN – LỚP 1**  **Năm học: 2023 - 2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiến thức** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Tổng** | |
| **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** |
| **Số học và phép tính - Giải toán có lời văn** | Số câu/bài | 2 | 4 | 6 | 10 |  |  | **8** | **14** |
| Câu/bài | Bài 1  Câu 1,2 | Bài 1 | Bài 1  Câu 5,3  Bài 2 | Bài 2,5, Bài 3 |  | Bài 4 |  |  |
| Số điểm | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 1 | **3** | **6** |
| **Yếu tố hình học**  **Và đo lường** | Số câu/bài |  |  |  |  | Bài 1 |  | **1** |  |
| Câu/bài |  |  |  |  | Câu 6,4 |  |  |  |
| Số điểm |  |  |  |  | 1 |  | **1** |  |
| **Tổng** | Số câu/ bài | **2** | **4** | **6** | **10** | **2** | **1** |  |  |
| Số điểm | **1** | **2** | **2** | **3** | **1** | **1** | **4** | **6** |