|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức** | **Số câu,**  **Câu số,**  **Số điểm** | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Tổng** | |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |
| 1. Số học và phép tính, có thể, không thể hay chắc chắn xảy ra | Số câu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Câu số | 1,3 | 1,2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1,3,4,6 | 1,2,3,4 |
| Số điểm | 1 | 3 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 6 |
| 2. Đo lường, giờ, phút | Số câu | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |
| Câu số | 2 |  | 5 |  |  |  | 2,5 |  |
| Số điểm | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |
| 3. Hình học | Số câu |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Câu số |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |
| Số điểm |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Tổng số câu |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Tổng số điểm |  | 1,5 | 3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | 6 |

**Ma trận đề thi học kì 2, môn Toán - lớp 2**

**Năm học 2024-2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trường TH Chu Văn An**  Họ và tên: ................................................  Lớp: …........……………......................... | | **BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - LỚP 2**  **Năm học: 2024 – 2025**  **Môn: Toán.**  Thời gian: 40 phút |
| **Điểm** | **Giáo viên nhận xét** | |
|  | |
|  | |

1. **Trắc nghiệm: (4 điểm)**

**Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng**

**Câu 1**: (M1 - 0,5 điểm) Số “Bảy trăm bốn mươi tám” được viết là:

A. 708 B. 778 C. 877 D. 748

**Câu 2:** (M1 - 0,5 điểm) Điền vào chỗ chấm 27 cm + 58 cm = ….cm là:

A. 85 B. 58 C. 45 D. 49

**Câu 3: :** (M1 - 0,5 điểm) Chiều dài của cái bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:

A. cm B. km C. dm D. m

**Câu 4:** (M2 - 0,5 điểm) Số liền trước của số lớn nhất có 3 chữ số là ..........

A. 999 B. 998 C. 997 D. 1000

**Câu 5:** (M2 - 0,5 điểm) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5dm 8cm = ….cm là:

A. 508 B. 805 C. 580 D. 58

**Câu 6:** (M3 - 0,5 điểm) Thương của số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số và 5 là:

A. 50 B. 2 C. 5 D. 20

**Câu 7:** (M3 - 1 điểm) Hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 13cm; 6cm; 9cm. Tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác là:

A. 27 cm B. 30 cm C. 28 cm D. 20 cm

**II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)**

**Bài 1: Đặt tính rồi tính** (M1 – 2 điểm)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 535 + 245  ….........................  ….........................  …......................... | 381 + 246  ….........................  ….........................  …......................... | 972 – 46  ….........................  ….........................  …......................... | 568 – 49  ….........................  ….........................  …......................... |

**Bài 2:**  Tính: (M1 – 1 điểm)

1. 900 – 500 + 235 = .............................. b. 40 : 5 + 325= .............................

= .............................. = .............................

**Bài 3 :**Một cửa hàng buổi sáng bán được 350kg gạo, buổi chiều bán được 374kg gạo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?(M2 - 1,5 điểm)

**Bài giải**:

**Bài 4:** (M3 – 1,5 điểm): Tìm tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau với số bé nhất có hai chữ số khác nhau.