**ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – LỚP 2 – MÔN TOÁN**

**ĐÁP ÁN ĐỀ 1**

**Câu 1:**

1.C 2.A 3.B 4.D

**Câu 2:**



**13 - 6**

**15 - 7**

**9 + 14**

**22 - 5**

**18 - 9**

**9**

**17**

**14**

**8**

**7**

**23**

**7 + 7**

**Câu 3:**

1. Con gà nặng khoảng 2kg
2. 23h hay còn gọi là 11 giờ đêm

**Câu 4:**

*Bài giải*

Cả hai lớp ủng hộ tất cả số bánh chưng là:

25 + 30 = 55 ( chiếc bánh)

Đáp số: 55 chiếc bánh chưng

**Câu 5:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 70 | 53 | 74 |
| 48 | 24 | 15 | 40 |
| 70 | 46 | 68 | 34 |

**Câu 6:**

1. 42 – 13 < 30 54 – 17 < 56 – 18
2. 70 – 25 = 45 18 + 12 < 40

**Câu 7:**

*Bài giải*

2 chục = 20

Người mặc áo đỏ hơn người mặc áo vàng số người là:

57 – 20 = 37 ( người)

Đáp số : 37 người

**Câu 8:**

Mẫu:

12 + 28 = 40

23 + 27 = 50

**Câu 9:**

Hình vẽ có: 8 đoạn thẳng

4 hình tam giác, đó là ADE, EDB, ADB, BCD

2 hình tứ giác, đó là: ABCD, EBCD

**ĐÁP ÁN ĐỀ 2**

**Câu 1:**

1.B 2.C 3.D 4.B 5.D 6.A

**Câu 2: a. S b. Đ c. S**

**Câu 3:**

* Có khoảng 16 que kem.
* Có khoảng 18 khinh khí cầu.


**Câu 4:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 47 | 53 | 71 |
| 65 | 19 | 15 | 4 |
| 73 | 66 | 38 | 67 |

**Câu 5:**

1. 26cm + 18cm > 28cm +12cm 60cm + 40cm = 100dm
2. 33l + 59l < 100l 53kg – 12kg > 14kg

**Câu 6:**

****

**45**

**53**

**64**

**52kg**

**17kg**

**35kg**

**Câu 7:**

*Bài giải*

Lớp 2B thu được số ki – lô – gam giấy vụn là:

47 – 18 = 29 (kg)

Đáp số: 29 kg giấy vụn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | 6 | 5 |
| 3 |  | 7 |
| 8 | 4 | 2 |

**Câu 8:**

**ĐÁP ÁN ĐỀ 3**

**Câu 1:**

1.B 2.C 3.D 4.A

**Câu 2:**

28 + 15 = 43 72 – 45 = 27

44 + 16 = 60 65 -12 = 53

**Câu 3: Đ – S – S**

**Câu 4:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | 62 | 28 | 73 |
| 25 | 18 | 43 | 13 |
| 72 | 44 | 71 | 60 |

**Câu 5:**

1. 63 + 18 - 27 b. 25 - 11 + 54

= 81 – 27 = 14 + 54

= 54 = 68

**Câu 6:**

*Bài giải*


Đoạn đường con kiến vàng bò là: 18 + 15 = 33 (cm)

Đoạn đường con kiến đen bò là : 16 + 16 = 32 (cm)

Vì 33cm > 32cm nên con kiến vàng bò được đoạn đường dài hơn

**Câu 7:** Có 7 số : 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31

**Câu 8:**

****

**49**

**76**

**37**

**38**

**63**

**24**

**ĐÁP ÁN ĐỀ 4**

**Câu 1:**

**1.D 2.B 3.D 4.C**

**Câu 2:**

80 – 73 = 7

29 + 19 = 48

51 – 36 = 15

**Câu 3:**

Có 9 đoạn thẳng. Đó là các đoạn thẳng: AB, BD, AD, AC, CD, ED, EC, AE, BC

Có 3 đường thẳng. Đó là các đường thẳng: AD, AE, BC

Có 5 hình tam giác. Đó là các hình tam giác: ABC, BCD, ACD, AEC

**Câu 4:**

1. Các phép tính có nhớ: 74 – 15 , 62 + 28, 25 + 16
2. Đặt phép tính:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 74 | 62 | 88 | 25 |
| 15 | 28 | 48 | 16 |
| 59 | 90 | 40 | 41 |

**Câu 5:**

a/ 17 + 46 - 27 b/ 25 + 66 – 19

= 63 – 27 =91 - 19

=36 = 72

**Câu 6:**

1. 25 giờ + 18 giờ - 1 ngày = 19 giờ
2. 54cm – 2dm + 17cm > 50cm

**Câu 7:**

*Bài giải*

Quyển truyện đó có số trang là :

37 + 54 = 91 (trang)

Đáp số: 91 trang

**Câu 8:**

1. Con chó nặng khoảng 35 kg
2. Mỗi tháng gia đình em dùng hết khoảng 2*l* nước mắm (hoặc 2 chai nước mắm)
3. Một gang tay dài khoảng 15cm (hoặc số liệu khác đúng với thực tế của học sinh)

**Câu 9:**

*Bài giải*

Trên giá còn số quyển sách là:

12 – 4 = 8 ( quyển)

Đáp số: 8 quyển sách

**ĐÁP ÁN ĐỀ 5**

**Câu 1:**

**1.D 2.B 3.C 4.E**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **7** |
|  | **5** |
|  | **10** |

**Câu 2:**

**Câu 3:**

Hình vẽ có 6 hình tam giác, 4 hình tứ giác

**Câu 4:**

1. Phép tính có nhớ: 60 – 12, 8 + 45, 51 – 19
2. Đặt phép tính rồi tính

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 8 | 51 | 25 |
| 12 | 45 | 19 | 14 |
| 48 | 53 | 32 | 39 |

**Câu 5:** ĐOÀN KẾT

**Câu 6:**

*Bài giải*

Năm nay chị của Trang có số tuổi là:

17 + 4 = 21 (tuổi)


5 năm trước chị của Trang có số tuổi là:

21 – 5 = 16 (tuổi)

Đáp số: a) 21 tuổi

b) 16 tuổi

**Câu 7:**

****

**7**

**5**

**1**

**6**

**8**

**9**

**3**

**0**

**ĐÁP ÁN ĐỀ 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** |
| **PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM** | | |
| Câu 1 | B. 98 | 0,5 điểm |
| Câu 2 | D. 91; 73; 58; 57; 24 | 0,5 điểm |
| Câu 3 | D. 17, 21 | 0,5 điểm |
| Câu 4 | C. 47kg | 0,5 điểm |
| Câu 5 | C. 17 giờ | 0,5 điểm |
| Câu 6 | D. 56 quả | 0,5 điểm |
| Câu 7 | B. Thứ ba | 0,5 điểm |
| Câu 8 | A. 4 hình tam giác, 2 hình tứ giác |  |
| **PHẦN II. TỰ LUẬN** | | |
| Bài 1 |  |  |
| a. | +  63  18  81 | 0,25 điểm |
| b. | +  19  35  54 | 0,25 điểm |
| c. | -  61  24  37 | 0,25 điểm |
| d. | -  100  82  18 | 0,25 điểm |
| Bài 2 |  |  |
| a. | 18 + 34 – 10  = 52 – 10  = 42 | 0,5 điểm |
| b. | 26 + 17 + 12  = 43 + 12  = 55 | 0,5 điểm |
| Bài 3 |  |  |
| a. | Tháng 4 có 30 ngày. Ngày 23 tháng 4 là thứ Sáu. | 0,5 điểm |
| b. | Trong tháng 4 có 5 ngày thứ Năm. Các ngày đó là 1, 8, 15, 22, 29 | 0,5 điểm |
| Bài 4 | Lúc đầu trong thùng có số lít xăng là:  36 + 64 = 100 (*l*)  Đáp số: 100*l* | 0,5 điểm  1 điểm  0,5 điểm |
| Bài 5 |  |  |
| a. | Hình tròn = 2  Hình tam giác = 3  Hình vuông = 8 | 0,5 điểm |
| b. | Số phải tìm: 26 | 0,5 điểm |

**ĐÁP ÁN ĐỀ 7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** |
| **PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM** | | |
| Câu 1 | C. 11 | 0,5 điểm |
| Câu 2 | D. 24 ; 57; 58; 73 ; 91 | 0,5 điểm |
| Câu 3 | A. 27; 32 | 0,5 điểm |
| Câu 4 | S – Đ – Đ - Đ | 0,5 điểm |
| Câu 5 | A. 19 giờ | 0,5 điểm |
| Câu 6 | C. 40 bông hoa | 0,5 điểm |
| Câu 7 | B. Thứ ba | 0,5 điểm |
| Câu 8 | A . B  E  D C | 0,5 điểm |
| **PHẦN II. TỰ LUẬN** | | |
| Bài 1 |  |  |
| a. | +  22  48  70 | 0,25 điểm |
| b. | +  14  36  50 | 0,25 điểm |
| c. | -  47  34  13 | 0,25 điểm |
| d. | -  100  20  80 | 0,25 điểm |
| Bài 2 | **65**  **41** | 1 điểm |
| Bài 3 |  | 1 điểm |
| Bài 4 | Cửa hàng còn lại số cái áo là:  42 – 21 = 21 (cái áo)  Đáp số: 21 cái áo | 0,5 điểm  1 điểm  0,5 điểm |
| Bài 5 |  |  |
| a. | Số điền vào dấu hỏi chấm là 28 | 0,5 điểm |
| b. | Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90  Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10  Tổng của hai số đó là: 90 + 10 = 100  Hiệu của hai số đó là: 90 – 10 = 80 | 0,5 điểm |

**ĐÁP ÁN ĐỀ 8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** |
| **PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM** | | |
| Câu 1 | C. Bảy mươi ba | 0,5 điểm |
| Câu 2 | B. 453; 454; 455 | 0,5 điểm |
| Câu 3 | C. 500 | 0,5 điểm |
| Câu 4 | A. 3kg | 0,5 điểm |
| Câu 5 | D. 16 giờ | 0,5 điểm |
| Câu 6 | C. 25 món quà | 0,5 điểm |
| Câu 7 | B. Thứ bảy | 0,5 điểm |
| Câu 8 | Đ – S – S - Đ | 0,5 điểm |
| **PHẦN II. TỰ LUẬN** | | |
| Bài 1 |  |  |
| a. | +  45  18  63 | 0,25 điểm |
| b. | +  15  66  81 | 0,25 điểm |
| c. | -  81  5  76 | 0,25 điểm |
| d. | -  90  42  48 | 0,25 điểm |
| Bài 2 |  |  |
| a. | 17 + 25 + 6  = 42 + 6  = 48 | 0,5 điểm |
| b. | 44 – 28 + 24  = 16 + 24  = 40 | 0,5 điểm |
| Bài 3 | dong hodong ho    3 giờ 20 giờ | 1,0 điểm |
| Bài 4 | Bến xe đó còn lại số ô tô là:  76 – 18 = 58 (ô tô)  Đáp số: 58 ô tô | 0,5 điểm  1 điểm  0,5 điểm |
| Bài 5 |  |  |
| a. | Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là 7 | 0,5 điểm |
| b. | - Một phép cộng có tổng bằng một số hạng: VD: 4 + 0 = 4  - Một phép trừ có số bị trừ bằng hiệu:  VD: 4 – 0 = 4 | 0,5 điểm |

**ĐÁP ÁN ĐỀ 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** |
| **PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM** | | |
| Câu 1 | A. 97 | 0,5 điểm |
| Câu 2 | A. 90 | 0,5 điểm |
| Câu 3 | B. 32; 42 | 0,5 điểm |
| Câu 4 | A. 78kg | 0,5 điểm |
| Câu 5 |  | 0,5 điểm |
| Câu 6 | C. 37 ngôi sao | 0,5 điểm |
| Câu 7 | B. Thứ ba | 0,5 điểm |
| Câu 8 | B. 3 | 0,5 điểm |
| **PHẦN II. TỰ LUẬN** | | |
| Bài 1 |  |  |
| a. | +  59  28  87 | 0,25 điểm |
| b. | +  39  35  74 | 0,25 điểm |
| c. | -  79  24  55 | 0,25 điểm |
| d. | -  100  16  84 | 0,25 điểm |
| Bài 2 | 15 47 55 94 96  91 68 22 19 6 |  |
| a. |  | 0,5 điểm |
| b. |  | 0,5 điểm |
| Bài 3 |  |  |
| a. | a. Tháng 8 có 31 ngày. Ngày 15 tháng 8 là Chủ nhật | 0,5 điểm |
| b. | b. Trong tháng 8 có 5 ngày Chủ nhật. Các ngày đó là 1; 8; 15; 22; 29 | 0,5 điểm |
| Bài 4 | Tháng 10 bạn Nhi giành được số sticker là:  56 – 8 = 48 (cái)  Đáp số: 48 cái sticker | 0,5 điểm  1 điểm  0,5 điểm |
| Bài 5 |  |  |
| a. | Số thích hợp vào dấu hỏi chấm là 12 | 0,5 điểm |
| b. | Các giá trị của X là: 40; 50; 60 | 0,5 điểm |

**ĐÁP ÁN ĐỀ 10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** | |
| **PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM** | | | |
| Câu 1 | A. 63 | 0,5 điểm | |
| Câu 2 | C. 100 | 0,5 điểm | |
| Câu 3 | B. 18, 20 | 0,5 điểm | |
| Câu 4 | A. 18kg | 0,5 điểm | |
| Câu 5 | C. 22 giờ | 0,5 điểm | |
| Câu 6 | C. 23 món quà | 0,5 điểm | |
| Câu 7 | C.Thứ bảy | 0,5 điểm | |
| Câu 8 | 1. A. 8 b) D. điểm D, H, C | 0,5 điểm | |
| **PHẦN II. TỰ LUẬN** | | | |
| Bài 1 |  | |  |
| a. | +  23  16  39 | | 0,25 điểm |
| b. | +  14  45  59 | | 0,25 điểm |
| c. | -  41  27  14 | | 0,25 điểm |
| d. | -  100  2  98 | | 0,25 điểm |
| Bài 2 |  | |  |
| a. | 48 + 25 – 38  = 73 – 38  =35 | | 0,5 điểm |
| b. | 57 – 10 – 19  = 47 – 19  = 28 | | 0,5 điểm |
| Bài 3 |  | |  |
| a. |  | | 0,5 điểm |
| b. |  | | 0,5 điểm |
| Bài 4 | Ông bà đã thu hoạch được tất cả số cây rau là:  15 + 25 = 40 (cây)  Đáp số: 40 cây rau | | 0,5 điểm  1 điểm  0,5 điểm |
| Bài 5 |  | |  |
| a. | Xe 3 được đổ đầy xăng đầu tiên. | | 0,5 điểm |
| b. | Số phải tìm là 89. | | 0,5 điểm |