\*) Ví dụ đề kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp 1:

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC MÔN TOÁN LỚP 1

 *(Thời gian làm bài: 30 phút)*

1. Viết vào chỗ chấm:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Cách đọc các số: 43: …………………………………….. 35: ……………………………………. | b) Số?Năm mươi tư: ………………..Bảy mươi mốt: …………….. |

2. Viết tên các hình vào chỗ chấm

 *(Vẽ hình chữ nhật, tam giác, tròn và khối lập phương)*

 …………….. .……….. ………….. …………

3. Đặt tính rồi tính:

 a) 43 + 36 b) 86 - 25

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………

4. <, >, = ?

 30 + 27 … 60 67 – 61 …. 10 79 … 54 + 25

5. Nối (theo mẫu: Nối 26 + 62 với 88):

 26 + 62 31 + 57

 53 88 62

 85 – 32 76 - 14

6. Tính :

a) 95 – 35 + 20 = …… b) 40 + 27 – 35 = ……..

7. >, <, = ?

 a) 100 - 20 …… 80 b) 83 - 41 ……. 21 + 30

8. Số?

Hôm nay là thứ hai, ngày 3 tháng năm; thứ hai tuần sau là ngày ……tháng năm.

9. Viết vào chỗ trống cho thích hợp:

Sợi dây vải dài 80 cm, chị cắt lấy một đoạn dài 50 cm để buộc hộp quà tặng. Hỏi đoạn dây vải còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

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

 Đoạn dây vải còn lại dài ...........cm.

10. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Khối lớp Một trường tiểu học Đông Hoa có bốn lớp: lớp 1A có 34 bạn, lớp 1B có 35 bạn, lớp 1C có 33 bạn, lớp 1D có 34 bạn.

1. Lớp ………. có số bạn ít nhất.
2. Lớp ……….. đông nhất.
3. Số bạn lớp 1A *(nhiều hơn/ít hơn)*…………….. số bạn lớp 1B.
4. Số bạn lớp 1D *(nhiều hơn/ít hơn)*………...... số bạn lớp 1C.

Hướng dẫn chấm: 10 điểm; mỗi bài 01 điểm.