**1. Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 1**

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số 55 đọc là:

A. Năm năm

B. Năm mươi lăm

C. Lăm mươi năm

D. Lăm mươi lăm

b. Số gồm 8 chục và 5 đơn vị là:

A. 80

B. 50

C. 85

D. 58

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A. Một tuần lễ em đi học 7 ngày.

B. Một tuần lễ em đi học 5 ngày.

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

a. Phép tính có kết quả bé hơn 35 là:

A. 76 - 35

B. 76 - 53

C. 23 + 32

D. 15+ 20

b. Điền số vào ô trống cho phù hợp: 85 - ☐ = 42


A. 61

B. 34

C. 43

D. 16

Bài 4: Hình vẽ bên có:



…........ hình tam giác.

….... …hình vuông.

Bài 5: Viết vào chỗ chấm:

a. Đọc số:

89: ……………………………………....

56: ……………………………………...

b. Viết số:

Bảy mươi tư: ………………...

Chín mươi chín: …………….....

Bài 6: Điền <, >, = ?

95 … 59

87 … 97

67 - 12 …... 60 + 5

35 + 34 ........ 98 - 45

Bài 7: Cho các số: 46; 64; 30; 87; 15:

a. Số lớn nhất là:...............................................................................................................

b. Số bé nhất là:................................................................................................................

c. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:........................................................

Bài 8: Cô giáo có 68 cái khẩu trang, cô giáo đã tặng cho các bạn học sinh 34 cái khẩu trang. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu cái khẩu trang?

A. 33

B. 34

C. 35

Bài 9:  Với các số: 56, 89, 33 và các dấu +, -, =. Em hãy lập tất cả các phép tính đúng.

Bài 10: Cho các chữ số: 1, 5, 3, 7 em hãy viết các số có hai chữ số bé hơn 52.

**Đáp án:**

Bài 1: a. B;  b. C

Bài 2: A. Sai, B. Đúng

Bài 3: a. B;  b. C

Bài 4: Hình vẽ bên có 6 hình tam giác, 2 hình vuông

Bài 5: a. Đọc số:

89: Tám mươi chín

56: Năm mươi sáu

b. Viết số:

Bảy mươi tư: 74

Chín mươi chín: 99

Bài 6:

95 > 59

87 < 97

67 - 12 < 60 + 5

35 + 34 > 98 - 45

Bài 7:

a. Số lớn nhất là 87

b. Số bé nhất là 15

c. Sắp xếp đúng các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 15; 30; 46; 64; 87.

Bài 8:

Cô giáo còn lại số cái khẩu trang là: 68 - 34 = 34 (cái)

Đáp số: 34 cái khẩu trang.

Đáp án đúng là B

Bài 9:

Các phép tính đúng là: 56 + 33 = 89; 33 + 56 = 89; 89 – 33 = 56; 89 – 56 = 33

Bài 10.

Các số có hai chữ số bé hơn 52 là: 15, 13, 31, 35, 51.

**2. Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 2**

Câu 1: Chọn đáp án đúng trong các đáp án đã cho:

a, Trong các số: 25, 71, 35, 98 số nào lớn nhất

A . 71

B. 35

C. 98

D. 25

b, Trong các số: 38, 54, 65, 48 số nào bé nhất

A. 65

B. 48

C. 38

D. 54

Câu 2: Số 56 gồm:

A. 5 và 6

B. 5 chục và 6 đơn vị

C. 6 chục và 5 đơn vị

Câu 3:

a) Kết quả của phép tính 48 – 23 = ….

A. 25

B. 52

C. 55

D . 22

b) Kết quả của phép tính 32 + 40 = ?

A. 62

B. 82

C. 72

D. 52

c) Kết quả của phép tính: 74 + 5 - 7 = . . . . .

A. 80

B. 73

C. 83

D. 72

Câu 4. Viết số còn thiếu vào ô trống:

a)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 |  |  | 14 |  | 16 |  |  | 19 |

b)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 |  | 40 |  |  | 70 |  |  | 100 |

Câu 5. Hoàn thành các phép tính sau để được kết quả đúng:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 + 10 = ... | 9 - 5 + 2 = ... | 50 - 20 = ... | 90 - 50 + 20 = ... | 20 + 40 - 30 = ... |
| 11 + 45 = ... | 22 + 5 = ... | 90 - 20 = ... | 36 - 10 = ... | 20 + 30 = ... |

Câu 6. Điền số vào chỗ chấm?

25 +…....= 75

47 - …..… = 12

Câu 7: Hà hái được 25 bông hoa, Lan hái được 12 bông hoa. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

A. 35

B. 36

C. 37

[**Brainberries**](https://clck.mgid.com/ghits/20688287/i/57893750/0/pp/1/1?h=q8ZZsvQZNFmqm1o9nPrkVIm-ubvmh7m7PljW_H9oWWhAiEpsJH_2SPXhL47--vgcGKWa1_M-vJP-uy80qu0qDP4NyUJo5gcncGEIx2jtZD4*&rid=1cb2f804-eec9-11ef-b471-c4cbe1e8d8dc&ts=google.com&tt=OrganicSearch&att=8&cpm=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=p0g4IfMHF5A0&st=420&mp4=1&h2=1MUFPEHMahG6XCr81D9h1pT1mK_hNqiwS8BdKUtCe_SsTMaSJIefkJ-WQPZGhR0V)

[**Thuỷ quái Amazon dài 30m khiến các nhà thám hiểm khiếp sợ**](https://clck.mgid.com/ghits/20688287/i/57893750/0/pp/1/1?h=q8ZZsvQZNFmqm1o9nPrkVIm-ubvmh7m7PljW_H9oWWhAiEpsJH_2SPXhL47--vgcGKWa1_M-vJP-uy80qu0qDP4NyUJo5gcncGEIx2jtZD4*&rid=1cb2f804-eec9-11ef-b471-c4cbe1e8d8dc&ts=google.com&tt=OrganicSearch&att=8&cpm=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=p0g4IfMHF5A0&st=420&mp4=1&h2=1MUFPEHMahG6XCr81D9h1pT1mK_hNqiwS8BdKUtCe_SsTMaSJIefkJ-WQPZGhR0V)

[Tìm hiểu thêm](https://clck.mgid.com/ghits/20688287/i/57893750/0/pp/1/1?h=q8ZZsvQZNFmqm1o9nPrkVIm-ubvmh7m7PljW_H9oWWhAiEpsJH_2SPXhL47--vgcGKWa1_M-vJP-uy80qu0qDP4NyUJo5gcncGEIx2jtZD4*&rid=1cb2f804-eec9-11ef-b471-c4cbe1e8d8dc&ts=google.com&tt=OrganicSearch&att=8&cpm=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=p0g4IfMHF5A0&st=420&mp4=1&h2=1MUFPEHMahG6XCr81D9h1pT1mK_hNqiwS8BdKUtCe_SsTMaSJIefkJ-WQPZGhR0V)

Câu 8: Điền dấu +, - thích hợp vào ô trống để được các phép tính đúng:

35 ☐ 5 = 30

40 ☐ 4 = 44

Câu 9: Đức có 78 viên bi, Đức cho bạn 34 viên bi. Hỏi Đức còn lại bao nhiêu viên bi?

A. 44 viên bi

B. 45 viên bi

C. 46 viên bi

Câu 10. Cho các số sau: 58, 37, 69, 72, 80

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………….

b) Các số lớn hơn 58 là: ………………………………………………………

c) Số lớn nhất là: ……………………………………………………………..

**Đáp án:**

Câu 1: a) C; b) C

Câu 2: B

Câu 3: a) A, b) C, c) D

Câu 4:

a)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

b)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Câu 5:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 + 10 = 20 | 9 - 5 + 2 = 6 | 50 - 20 = 30 | 90 - 50 + 20 = 60 | 20 + 40 - 30 = 30 |
| 11 + 45 = 56 | 22 + 5 = 27 | 90 - 20 = 70 | 36 - 10 = 26 | 20 + 30 = 50 |

Câu 6:

25 + 50 = 75

47 - 35 = 12

Câu 7:

Hai bạn Hà và Lan hái được tất cả số bông hoa là: 25 + 12 = 37 (bông hoa)

Đáp số: 37 bông hoa.

Đáp án đúng là C

Câu 8:

35 - 5 = 30

40 + 4 = 44

Câu 9:

Đức còn lại số viên bi là: 78 - 34 = 44 (viên bi)

Đáp số: 44 viên bi

Đáp án đúng là A

Câu 10:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 37, 58, 69, 72, 80

b) Các số lớn hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn nhất là 80.

**3. Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 3**

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Số gồm 7 chục và 8 đơn vị được viết là:

A. 87

B. 67

C. 78

b) Số nào lớn nhất trong các số dưới đây?

A. 89

B. 98

C. 90

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Số liền trước của 89 là:

A. 90

B. 87

C. 88

b) Điền số thích hợp: 17 -……..= 10

A. 8

B. 7

C. 17

Câu 3: Viết vào chỗ chấm:

55: ……………………

Sáu mươi tư:……………………

70:……………………

Ba mươi ba:………………….....

Câu 4: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm >, <, =

41 + 26 ……67

52 + 20 ……74

36……….78 - 36

20 ………58 - 48

Câu 5: Tính:

a) 87cm - 35cm + 20cm = ………………..

b) 50cm + 27cm – 6cm = ……………..

Câu 6: Số 45 gồm?

A. 3 chục và 5 đơn vị

B. 4 chục và 5 đơn vị

C. 4 chục và 0 đơn vị.

Câu 7:

a) Phép tính có kết quả bé hơn 20 là:

A. 39 - 10

B. 88 - 68

C. 75 - 64

b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 15, 25, 35, ... , 55, 65.

A. 45

B. 75

C. 40

Câu 8: Bố đi công tác 1 tuần và 3 ngày. Vậy, số ngày bố đi công tác là:

A. 4 ngày

B. 8 ngày

C. 10 ngày

Câu 9.

a) Số lớn nhất trong các số 45, 76, 90, 34 là:

A. 90.

B. 76

C. 34

b) Số liền sau của 59 là:

A. 69

B. 60

C. 58

Câu 10: Mẹ có 50 quả bưởi. Mẹ cho bà 30 quả bưởi. Hỏi mẹ còn bao nhiêu quả bưởi?

A. 10 quả bưởi

B. 15 quả bưởi

C. 20 quả bưởi

**Đáp án:**

Câu 1. a) C, b) B

Câu 2. a) C, b) B

Câu 3.

55: năm mươi lăm

Sáu mươi tư: 64

70: bảy mươi

Ba mươi ba: 33

Câu 4.

41 + 26 = 67

52 + 20 < 74

36 < 78 - 36

20 > 58 - 48

Câu 5:

a) 87cm - 35cm + 20cm = 72cm

b) 50cm + 27cm – 6cm = 71cm

Câu 6. B

Câu 7. a) C, b) A

Câu 8. C

Câu 9. a) A, b) B

Câu 10.

Mẹ còn lại số quả bưởi là: 50 - 30 = 20 (quả bưởi)

Đáp số: 20 quả bưởi

Đáp án đúng là C