|  |  |
| --- | --- |
|  UBND HUYỆN KIM THÀNH**TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH****ĐỀ CHÍNH THỨC** |  **Bµi kiÓm tra cuèi häc k× II**M«n: To¸n - Líp 1**N¨m häc: 2022 - 2023**(Thêi gian: 40 phót) |

Họ và tên học sinh ..............................................Líp ..........

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐIỂM** | *Lời nhận xét của giáo viên**........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................* |

**C©u 1** (1 ®iÓm): Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:

**a)** Sè 45 ®äc lµ:

A. Bèn n¨m ; B. Bèn m­¬i l¨m ; C. Bèn m­¬i n¨m

 **b)** Sè gåm 7 chôc vµ 5 ®¬n vÞ lµ:

A. 57 ; B. 70 ; C. 75

**C©u 2** (1 ®iÓm):

**a)** Sè liÒn sau cña sè 65 lµ sè

A. 64 B. 66 C. 60

 **b)** Sè liÒn tr­­­íc sè 79 lµ:

 A.78 B. 70 C. 80

**C©u 3:** (1 ®iÓm) §iÒn sè vµo « trèng cho phï hîp:

 85 - > 42 ; 37 + = 68 56 + < 88

**C©u 4:** (1 ®iÓm) Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:

a)D·y sè ®­­îc xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín lµ.

 A. 24, 36, 81, 23, 42 ; B. 90, 56, 34, 21, 15 ; C. 9, 37, 45, 51, 78

b)Đóng ghi Đ; sai ghi S

 72 + 2 > 95 – 13 ; 85 – 14 < 45 + 33

**C©u 5**: (1 ®iÓm)

 **H×nh vÏ bªn cã:**

 a)…........ h×nh tam gi¸c.

 b) ………H×nh vu«ng

**C©u 6**: (1 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  52 + 24 | 69 - 23 | 56 + 3 | 78 - 18 |
| *...........* | *...........* | *...........* | *............* |
| *...........* | *...........* | *...........* | *............* |
| *...........* | *...........* | *...........* | *............* |

**C©u 7** (1 ®iÓm) **:** Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

 MÑ ®i c«ng t¸c 1 tuÇn vµ 3 ngµy. Hái mÑ ®i c«ng t¸c tÊt c¶ mÊy ngµy?

 A. 7 ; B. 10 ; C. 4 ; D. 8

**C©u 8**: (1 ®iÓm) §iÒn dÊu thÝch hîp vµo « trèng (<, >, =)

 34 + 41 57 ; 53 - 21 12 + 5

 76 - 20 56 ; 78 - 20 85 - 15

**C©u** **9** (1 ®iÓm): ViÕt phÐp tÝnh vµ c©u tr¶ lêi

 QuyÓn vë cña Nam cã 48 trang, Nam ®· viÕt hÕt 25 trang. Hái quyÓn vë cña Nam cßn bao nhiªu trang ch­a viÕt?

Bµi gi¶i

**C©u 10**: (1 ®iÓm)

 a) Cho c¸c sè 54, 31, 23 vµ c¸c dÊu +, -,= H·y lËp c¸c phÐp tÝnh ®óng

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 b) §iÒn Sè vµo « trèng

 + 65 -15 - 10 + 10

20

 ---------------------------HẾT-----------------------

Gi¸o viªn coi: ....................................................Gi¸o viªn chÊm..........................

**H­íng dÉn chÊm bµi kiÓm tra cuèi HäC K× II**

**M«n To¸n – Líp 1**

N¨m häc: 2022 – 2023

\* **Tæng bµi kiÓm tra: 10 ®iÓm.**

**C©u 1: (1 ®iÓm)**

Lµm ®óng mçi phÇn 0,5 ®iÓm

a) §¸p ¸n ®óng B

b) §¸p ¸n ®óng C

**C©u 2: (1®iÓm)**

Lµm ®óng mçi phÇn 0,5 ®iÓm

a) §¸p ¸n ®óng B

b) §¸p ¸n ®óng A

**C©u 3: (1®iÓm)**

 Tùy theo bài làm của học sinh

**C©u 4: (1 ®iÓm)** Lµm ®óng mçi phÇn 0,5 ®iÓm

a) §¸p ¸n ®óng C

b) §¸p ¸n ®óng S; Đ

**C©u 5: (1 ®iÓm)**

Lµm ®óng mçi phÇn ®­îc 0,5 ®iÓm

a) 5 h×nh tam gi¸c.

b) 2 h×nh vu«ng.

**C©u 6: (1 ®iÓm)**

§Æt tÝnh, tÝnh ®óng kÕt qu¶ mçi phÐp tÝnh ®­îc 0,25 ®iÓm

**C©u 7: (1 ®iÓm) :** §¸p ¸n ®óng B

**C©u 8: (1 ®iÓm):** §iÒn ®óng dÊu mçi phÇn ®­îc 0,5 ®iÓm

**C©u 9: (1 ®iÓm)**

PhÐp tÝnh ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm

ViÕt ®óng c©u tr¶ lêi ®­îc 0,5 ®iÓm

**C©u 10: (1 ®iÓm)**

a) ViÕt ®óng, ®ñ 4 phÐp tÝnh ®­îc 0,5 ®iÓm

 b) §iÒn ®óng 4 sè vµo « trèng ®­îc 0,5 ®iÓm