|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên ………………………  Lớp 2 …  **Trường Tiểu học Tân Trường 1** | | **BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI HK I**  **Năm học: 2023 - 2024**  **MÔN TOÁN - LỚP 2**  *(Thời gian làm bài 40 phút)* |
| **Điểm** | **Nhận xét của giáo viên** | |

**Phần I: Trắc nghiệm**

**Câu 1:** *(1điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng*

*a)* Số liền sau của số tròn chục nhỏ nhất là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 9 | B.10 | C. 11 |

b)  Các số 28; 46; 37; 52 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 46; 37; 52; 28 | B. 52; 46; 37; 28 | C. 28; 37; 46; 52 | D. 52; 37; 46; 28 |

**Câu 2:** *(1điểm).* Dùng thước kẻ nối với kết quả đúng:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 - 9 | 76 - 8 | 53 - 6 | 81 - 5 | 84 - 7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 76 | 77 | 33 | 47 |

**Câu 3:** *(1điểm).* Cô giáo chuẩn bị 70 món quà cho học sinh. Đến tiết sinh hoạt lớp cô phát quà cho cả lớp, mỗi bạn một món quà. Biết sĩ số lớp học là 45 bạn. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu món quà?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 70 món quà | B. 45 món quà | C. 25 món quà | D. 35 món quà |

**Câu 4:** *(1điểm).* ***Hình dưới đây có ……………hình tứ giác.***

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

**Phần II: Tự luận.**

**Câu 5:** *(1điểm). Đặt tính rồi tính.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) 35 + 26 | b) 47 + 8 | c) 73 - 24 | d) 100 - 36 |

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

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


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


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

**Câu 6:** *(1điểm). Tính.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 18 + 34 – 10 =   = | 1. 26 + 17 + 12 =   = |

**Câu 7:** *(1điểm). Điền số đo thích hợp vào ô trống:*





**Câu 8:** *(2điểm).* Tháng trước, cửa hàng nhà Mai bán được 55 bộ bàn ghế. Tháng này, cửa hàng bán được ít hơn tháng trước 18 bộ bàn ghế. Hỏi:

a)Tháng này cửa hàng nhà Mai bán được bao nhiêu bộ bàn ghế?

b)Cả hai tháng cửa hàng nhà Mai bán được bao nhiêu bộ bàn ghế?

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

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

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

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

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

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

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

**Câu 9:** *(1điểm).* Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số.

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

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

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

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

**Hết**

*Giáo viên coi:*.................................... *Giáo viên chấm*: ............................................................

**ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM TOÁN 2. HK1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** |
| **1** | Ý C, D | 0,5đ/ý |
| **2** | Ý A, đ/s/s | 0,5đ/ý |
| **3** | Ý C | 1đ |
| **4** | Ý D | 1đ |
| **5** | Đặt tính và thực hiện đúng | 0,25đ/phép tính |
| **6** | Tính đúng | 0,5đ/phép tính |
| **7** | Điền đúng số vào ô trống | 0,5đ/phép tính |
| **8** | Cửa hàng đó còn lại số áo là:  42 - 21 = 21 cái  Đáp số: 21 cái áo | -0,1đ/phần trả lời  -0,1đ/phần phép tính và đáp số |
| **9** | -Số có hai chữ số giống nhau có tổng là 18 là số: 99  -Số cần tìm là: 99-35=64 | 1đ |

**Hết**