**TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ XUÂN THIỀU**

**MA TRẬN ĐỀ TOÁN LỚP 2 – CUỐI KÌ II**

**NĂM HỌC 2016 – 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MẠCH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG** | **CÂU/****ĐIỂM** | **MỨC 1** | **MỨC 2** | **MỨC 3** | **MỨC 4** | **TỔNG** |
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |
| 1 | **1.Phần Số học và phép tính**- Đọc, viết các số đến 1000. (1.1)- Nhận biết giá trị theo vị trí các chữ số trong một số. (1.2)- So sánh các số có ba chữ số (1.3)- Cộng, trừ, nhân, chia trong bảng (1.4)- Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. (1.5)- Cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số (1.6)- Tìm thành phần chưa biết trong phép tính. (1.7)- Tính giá trị của biểu thức số có không quá hai dấu phép tính. (1.8)- Nhận biết ½, 1/3, ¼, 1/5 (1.9) | Số câu | 3(1.1; 1.2; 1.3) | 3(1.9; 1.7) | 4 (1.4) | 4(1.5; 1.6) |  | 4(1.8 + 2.2) |  |  | 7 | 7 |
| Điểm | **1.5** | **1.5** | **1** | **1** |  | **1** |  |  | **2.5** | **3.5** |
| 2 | **2.Đại lượng và đo đại lượng**-Nhận biết giờ, phút; mét; ki – lô – mét; mi – li – mét (2.1)-Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với các số đo đại lượng (2.2)- Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài đã học. (2.3)- Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản. (2.4) | Số câu | 1(2.3) |  | 1(2.4) |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Điểm | **0.5** |  | **0.5** |  |  |  |  |  | **1** |  |
| 3 | 3. **Yếu tố hình học**-Nhận biết chu vi hình tam giác, hình tứ giác (3.1)- Biết tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, độ dài đường gấp khúc (3.2)- Nhận dạng hình ở các tình huống khác nhau ( 3.3) | Câu |  |  |  |  | 1**(3.2)** |  |  | 1**(3.3)** | 1 | 1 |
| Điểm |  |  |  |  | **0.5** |  |  | **0.5** | **0.5** | **0.5** |
| 4 | **4. Giải bài toán có lời văn**-Nhận biết bài toán có lời văn (có một bước tính với phép cộng hoặc trừ; nhân hoặc chia có liên quan đến các đơn vị đo đã học) và các bước giải bài toán có lời văn. (4.1)- Giải các bài toán theo tóm tắt (4.2) | Câu |  |  |  |  |  | 1**(4.1)** |  | 1**(4.2)** |  | 2 |
| Điểm |  |  |  |  |  | **1** |  | **1** |  | **2** |
| TỔNG |  | Câu | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 |  | 2 | **10** | **10** |
| Điểm | **2** | **1.5** | **1.5** | **1** | **0.5** | **2** |  | **1.5** | **4** | **6** |