**Ma trận đề kiểm tra môn Toán lớp 1 học kì 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mạch kiến thức, kỹ năng | Số câu / Số điểm | **Mức 1 (3)** | **Mức 2 (2)** | **Mức 3 (4)** | **Mức 4 (1)** | Tổng |
| **SỐ HỌC:**  - Đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số trong phạm  vi 100.  - Cộng trừ không nhớ các số trong phạm vi 100. | Số câu | 3 | 2 | 2 |  | 7 |
| **Số điểm** | **3** | **2** | **2** |  | **7** |
| **ĐẠI LƯỢNG:**  -Đo, vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước, ngày giờ. | Số câu |  |  | 1 |  | 1 |
| **Số điểm** |  |  | **1** |  | **1** |
| **HÌNH HỌC:**  **-** Đếm hình | Số câu |  |  |  | 1 | 1 |
| **Số điểm** |  |  |  | **1** | **1** |
| **GIẢI TOÁN:**  - Giải toán có lời văn bằng 1 phép tính . | Số câu |  |  | 1 |  | 1 |
| **Số điểm** |  |  | **1** |  | **1** |

**Ma trận câu hỏi đề kiểm tra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHỦ ĐỀ** | Số câu | **Mức 1  (3 TN)** | | **Mức 2  (2TN)** | | **Mức 3  ( 2TN - 2TL)** | | **Mức 4  (1 TL)** | | **Tổng** | |
|  |  | TN | **TL** | TN | **TL** | TN | **TL** | TN | **TL** | TN | **TL** |
| SỐ HỌC | Số câu | 3 |  | 1 | **1** | 2 |  |  |  | 6 | **1** |
| *Câu số* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số điểm** | **3** |  | **1** | **1** | **2** |  |  |  | **6** | **1** |
| ĐẠI LƯỢNG | Số câu |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| *Câu số* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số điểm** |  |  |  |  | **1** |  |  |  | **1** |  |
| HÌNH HỌC | Số câu |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  | **1** |
| *Câu số* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số điểm** |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  | **1** |
| GIẢI TOÁN | Số câu |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  | **1** |
| *Câu số* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số điểm** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  | **1** |
| **TỔNG** | **Số câu** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7** | **3** |

### 

**BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I**

***Năm học 2018 - 2019 - LỚP 1***

***Môn: Tiếng Việt -*** *Thời gian: 35 phút*

*Ngày khảo sát ....../....../.......*

*Họ và tên học sinh............................................................................................* *Lớp* :1..... *Tr­­ường Tiểu học An Sơn*

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm | Lời nhận xét của giáo viên  .........................................................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................................................  Kí: |

1. **Đọc thành tiếng ( 7điểm)**  Bài đọc:…….. Đạt điểm: ………..
2. **Đọc hiểu ( 3 điểm)**

***a.*** BÐ vÏ

Bµ ngo¹i tÆng bÐ giá ch× mµu. BÐ vÏ nhµ bÐ cã m¸i ®á nhÊp nh« sau hµng rµo xanh nh¹t.C¹nh s©n nhµ bÐ cã ®ñ thø hoa: hoa huÖ tr¨ng tr¾ng, hoa lan vµng n©u, hoa giÊy ®á th¾m. HÌ nhµ cã chó vµng anh ®ang ca h¸t.

***b. Bài tập***

**1 . Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng ( 1 điểm)**

1. **Ai tặng bé giỏ chì màu? ( 0,5 điểm)**

a. Bà nội b. Ông ngoại c. Bà ngoại

**B. Bé vẽ gì ?( 0,5 điểm)**

a.Vẽ nhà b. Trường học c. Cánh đồng

**2. ( 1 điểm) A.Nối đúng: ( 0,5 điểm)**

1. vµng n©u
2. hoa huÖ

2.hoa lan

b. ®á th¾m

c.tr¨ng tr¾ng

3. hoa giÊy

**B.** §óng ghi **Đ** , sai ghi **S** vµo « trèng tr­íc m« h×nh tiÕng ®óng:**( 0,5 điểm)**

a

nh

c

a

o

h

**a. b.**

**.**

**3.§iÒn:** ( **1 điểm).**  HÌ nhµ cã chó …………………………...®ang ca h¸t.

**Bµi ®äc 1**: B×nh yªu nhÊt lµ ®«i bµn tay cña mÑ. H»ng ngµy ®«i bµn tay cña mÑ ph¶i lµm biÕt bao nhiªu lµ viÖc.§i lµm vÒ mÑ l¹i ®i chî, nÊu c¬m.

**Bµi ®äc 2:**

H¹nh rÊt thÝch giê häc To¸n s¸ng nay.C« gi¸o cho c¸c b¹n thi tÝnh nhÈm. H¹nh hay lµm sai, chØ d¸m ghi ®¸p ¸n ra giÊy, ch¼ng d¸m gi¬ tay. C« gi¸o l¹i gÇn vµ gËt ®Çu khÝch lÖ H¹nh.

**Bµi ®äc 3:**

HÌ vÒ, mÑ cho Pao ra rÉy thu ho¹ch ng«. Th©n c©y ®· kh«, b¾p ng« vµng nh­ mµu n¾ng, r©u b¾p l¬ th¬, mµu n©u sÉm.

**Bµi ®äc 4:** Sinh nhËt H¶i, mÑ tÆng cho bÐ c¸i xe ®¹p mµu xanh. Xe xã hai b¸nh. Tay cã d©y phanh mµu n©u. Th©n xe rÊt ch¾c ch¾n.

**Bµi ®äc 5:** Th¸ng ba c©y g¹o c¹nh bê ao në hoa ®á th¾m. Chµo mµo, s¸o, sÎ, ®µn ®µn lò lò bay vÒ ca h¸t r©m ran.

Bà ngoại tặng bé giỏ chì màu. Bé vẽ nhà bé có mái đỏ nhấp nhô sau hàng rào xanh nhạt.

2. Bài tập ( 3 điểm )

1. Điền **c** hay **k hay q ( 1 đ)**

……. ue tính ……. ể chuyện

…….. ô giáo quà ........uê

2. Điền vào chỗ chấm **( 1 đ)**

/ng / + / ê / + / . / = ....................... /c/ + / uê / + / ´/ = ...................

3. Điền tiếp từ thích hợp vào chỗ chấm ( 1 đ)

Bà ngoại tặng bé giỏ chì ............

**B.** §óng ghi **Đ** , sai ghi **S** vµo « trèng tr­íc m« h×nh tiÕng ®óng:**( 0,5 điểm)**

a

nh

c

a

o

h

**a. b.**

**.**

**3.§iÒn:** ( **1 điểm).**  HÌ nhµ cã chó …………………………...®ang ca h¸t.

**ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I**

***Năm học 2018 - 2019 - LỚP 1***

***Môn: Tiếng Việt - ( Phần viết)***

*Ngày khảo sát: ...../..../2018*

***Thời gian: 40 phút***

1. Chính tả ( 7 điểm ) **Bé vẽ**

Bà ngoại tặng bé giỏ chì màu. Bé vẽ nhà bé có mái đỏ nhấp nhô sau hàng rào xanh nhạt.

2. Bài tập ( 3 điểm )

1. Điền **c** hay **k hay q ( 1 đ)**

……. ue tính ……. ể chuyện

…….. ô giáo quà ........uê

2. Điền vào chỗ chấm **( 1 đ)**

/ng / + / ê / + / . / = ....................... /c/ + / uê / + / ´/ = ...................

3. Điền tiếp từ thích hợp vào chỗ chấm ( 1 đ)

Bà ngoại tặng bé giỏ chì ............

**BIÓU §IÓM**

**A. Đọc thành tiếng (7 điểm)**

* Đọc đảm bảo tốc độ 30 tiếng/phút: 4 điểm
* Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt: 1 điểm
* Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu( không đọc sai quá 10 tiếng): 1 điểm
* Âm lượng đọc vừa đủ nghe: 1 điểm
* Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ: 1 điểm

**B. Đọc hiểu( 3 điểm)**

**Khoanh đáp án đúng:**

1. **( 1 điểm)** a. Khoanh C ( 0,5đ)

b. Khoanh A ( 0,5đ)

2. **( 1 điểm)** a. Nối đúng 0,5 điểm

Thứ tự nối : 1 – c ; 2 – a ; 3 – b.

b. a. ghi S ; b. ghi Đ( Ghi đúng mỗi phần được 0,5 điểm)

**3 §iÒn:** ( **1 điểm).**  HÌ nhµ cã chó **vàng anh** ®ang ca h¸t.

**C. Bài kiểm tra viết( 10 điểm)**

1. ***Bài viết ( 7 điểm)***

* Tốc độ viết đạt yêu cầu 20 chữ /15 phút: 2,5 điểm
* Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 2 điểm
* Viết đúng chính tả( không quá 5 lỗi): 2 điểm
* Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 0,5 điểm

1. ***Bài tập( 3 điểm)***

1. Điền **c** hay **k hay q ( 1 đ)**Điền đúng mỗi chữ được 0,25 đ

**q**ue tính **k**ể chuyện

**c**ô giáo quà **q**uê

2. Điền vào chỗ chấm **( 1 đ) .** Điền đúng mỗi chữ được 0,5 đ

/ng / + /ê / + / . / = **nghệ**  /c/ + / uê / + / ´/ = **quế**

1. Điền tiếp từ thích hợp vào chỗ chấm ( 1 đ)

Bà ngoại tặng bé giỏ chì **màu.**

**BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I**

***Năm học 2018 - 2019 - LỚP 1***

***Môn: Toán***

*Ngày khảo sát / /2019*

*Họ và tên học sinh............................................................................................* *Lớp* :1..... *Tr­­ường Tiểu học An Sơn*

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm | Lời nhận xét của giáo viên  .........................................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................................................................................................................... Kí: |

**I. Phần trắc nghiệm ( 7 đ)**

**Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:**( 1điểm)

a. 10 - 4 + 3 = 9 b. 3 + 7 - 2 = 7

**C©u 2**: Nèi phÐp tÝnh víi kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh ®ã:

8 - 2 - 2

3 + 0 + 5

5 + 5 - 10

10 - 4 - 1

**Câu 3.Khoanh vào đáp án đúng:** ( 1đ)

5+ 5 8 10 - 0 3 + 7

A. <, > B. <. = C. >, = D. =, >

**Câu 4:** Cho các số: 7 ; 3 ; 9 ; 1 ; 10 viết theo thứ tự từ bé đến lớn **:**( 1điểm)

A. 3 ; 1 ; 7 ; 9 ; 10 B. 1 ; 3 ; 9 ; 7 ; 10.

C. 1; 3; 7; 9 ; 10D. 10; 9; 7; 3; 1.

**Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:**( 1điểm)

1. Số 10 là số có hai chữ số
2. Số 10 là số có một chữ số
3. Số bé nhất có một chữ số là 0
4. Số liền sau của 0 là 1

**Câu 6: Viết tiếp vào chỗ chấm** :

10 - 5 < < 6 + 4

Các số thích hợp viết vào chỗ chấm là: ........................................................

**Câu 7:Số?(** 1điểm)

5

3

2

3

**Phần 2**: **Tự luận** *(3 điểm )*

**Câu 8: Tính(** 1điểm)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. 8  +  0  ......... | 7  -  5  ......... | 4  +  6  ......... | 10  -  2  ......... |

**Câu 9: (** 1điểm)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a.  Có : 10 quả cam  Biếu bà : 7 quả cam  Còn lại: ..... quả cam ? |  | b. Tổ 1 : 4 bạn  Tổ 2 : 5 bạn  Có tất cả : ... bạn ? |  |

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

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

**Câu 10 ( 1 điểm)**

a. Hình bên có ……. hình vuông.

b. Hình bên có ……. hình tam giác.

**HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I**

**NĂM HỌC 2017 - 2018**

**Môn : Toán, Lớp : 1**

(*Hướng dẫn chấm gồm 1 trang)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Điểm** |
| Câu 1  (1điểm) | Đọc , viết đúng mỗi số được 0,25 đ  7 : bảy 9: chín  Mười :10 Tám: 8 | 0,25  0,25  0,25  0,25 |
| Câu 2  (1 điểm) | Điền đúng mỗi ô trống được 0,5 điểm  S  Đ  a. 10 - 4 + 3 = 9 b. 3 + 7 - 2 = 7 | 0,5  0.5 |
| Câu 3  (1 điểm) | Khoanh vào C | 1 |
| Câu 4  (1 điểm) | Khoanh vào C | 1 |
| Câu 5  (1 điểm) | Điền đúng mỗi ô trống được 0,25 điểm  Thứ tự điền: a.Đ b. S c.S d. Đ  10 | 0,25  0,25  0,25  0,25 |
| Câu 6  (1 điểm) | 5  5  3  2  3 | 1 |
| Câu 7  (1điểm) | 10 - 5 < < 6 + 4  Các số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 6,7,8,9. | 1 |
| Câu 8  (1điểm) | Tính đúng mỗi phép tính, viết thẳng cột được 0,25 điểm  8 7 6 10  + - + -  0 5 4 2  8 2 10 8 | 0,25  0,25  0,25  0,25 |
| Câu 9  (1điểm) | Viết đúng mỗi phần được 0,5 điểm   1. 10 - 7 = 3 b. 4 + 5 = 9 | 0,5  0,5 |
| Câu 10  (1điểm) | Đếm , điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm  a. Có 3 hình vuông  b. Có 3 hình tam giác | 1 |

**BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM**

***Năm học 2018 - 2019 - LỚP 1***

***Môn: Toán***

*Ngày khảo sát / /2019*

*Họ và tên học sinh............................................................................................* *Lớp* :1..... *Tr­­ường Tiểu học An Sơn*

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm | Lời nhận xét của giáo viên  .........................................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................................................................................................................... Kí: |

**I. Phần trắc nghiệm ( 7 đ)**

**Câu 1:** Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M1 ( 1đ)

a) Trong các số: 65, 78, 94, 37 số nào lớn nhất

A. 65            B. 78           C. 94              D. 37

b) Trong các số: 52, 81, 40, 32 số nào bé nhất

A. 32           B. 52             C. 81              D. 40

**Câu 2:** Nối phép tính với kết quả đúng : ( 1đ)

18 - 8

46 - 6 + 20

90-50 + 5

50 + 37

**Câu 3:** Viết số vào chỗ chấm: M1 ( 1đ)

a) Số liền sau của 54 là……….

b) Số liền trước của 70 là……..

c) Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là ………

d) Số nhỏ nhất có ba chữ số là ………….

**Câu 4:** Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống: M 3 ( 1đ)

5 7 4 2 8 6 6 4 0

+ + - - +

2 2 5 2 3 5 1

5 9 6 5 0 8 6 3 9 0

**Câu 5:** Khoanh tròn chữ cái đặt trước kết quả đúng: M3( 1đ)

a. Nếu hôm nay là thứ tư ngày 12 thì thứ tư tuần sau là ngày ……

A. 16 B. 17 C. 18 D. 19

b. Em học từ 7 giờ đến 10 giờ thì tan học. Hỏi em đã học mấy giờ?

A. 17 giờ B. 3 giờ B. 4 giờ D. 5 giờ

**Câu 6:**( 1 điểm) Bố phải đi công tác xa nhà 18 ngày. Bố đã đi được 1 tuần. Hỏi còn mấy ngày nữa bố về?

Đáp số: ……ngày

**Câu 7:** Tính: M3 ( 1đ)

22 + 7 - 3 = .........                        24 giờ + 24 giờ - 6 giờ = …………….

88 – 80 + 2 = ……. 35 cm + 30 cm - 5 cm = .....................

**I. Phần tự luận ( 3 đ)**

**Câu 8:** Đặt tính rồi tính : M2( 1đ)

90 - 50 7 + 62 22 + 45 99 – 9

………… ………. …………. ……….

………… ………. …………. ……….

………… ………. …………. ……….

**Câu 9:** Nhà An có 25 con thỏ, mẹ An mua thêm 1 chục con thỏ nữa. Hỏi nhà An có tất cả bao nhiêu con thỏ?

– M3 ( 1đ)

**Bài giải**

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

**Câu 10:** Số - M4 ( 1đ)

a. Hình bên có ……. hình vuông.

b. Hình bên có ……. hình tam giác.

**HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM**

**NĂM HỌC 2018 - 2019**

**Môn : Toán, Lớp : 1**

(*Hướng dẫn chấm gồm 1 trang)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | | **Đáp án** | **Điểm** |
| Câu 1  (1điểm) | | a. C  b. A | 0,5  0,5 |
| Câu 2  (1 điểm) | | Nối đúng hai phép tính với nhau được 0,25 điểm | 1 |
| Câu 3  (1 điểm) | | Điền đúng đủ mỗi chỗ chấm được *0,25 đ*  a. 55 b. 69  c. 98 d. 100 | 1 |
| Câu 4  (1 điểm) | | Điền đúng mỗi ô trống được *0,2 đ*  a. Đ b. S  c. S d. Đ e. S | 1 |
| Câu 5  (1 điểm) | | a. Khoanh đáp án D  b. Khoanh đáp án B | 0,5  0,5 |
| Câu 6  (1 điểm) | | Đáp số: 11 ngày | 1 |
| Câu 7  (1điểm) | | Điền đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm  22 + 7 - 3 = 26  24 giờ + 24 giờ - 6 giờ = 42 giờ  88 – 80 + 2 = 10 35 cm + 30 cm - 5 cm = 60 cm | 1 |
| Câu 8  (1điểm) | | Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm | 1 |
| Câu 9  (1điểm) | | Đổi 1chục con thỏ = 10 con thỏ  Nhà An có tất cả số con thỏ là:  25 + 10 = 35 ( con )  Đáp số: 35 con thỏ | 0,25  0,25  0,25  0,25 |
| Câu 10  (1điểm) | Đếm , điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm   1. Có 2 hình vuông 2. Có 4 hình tam giác | 1 |

**BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM**

***Năm học 2018 - 2019 - LỚP 1***

***Môn: Tiếng Việt***

*Ngày khảo sát / /2019*

*Họ và tên học sinh............................................................................................* *Lớp* :1..... *Tr­­ường Tiểu học An Sơn*

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm | Lời nhận xét của giáo viên  .........................................................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................................................  Kí: |

**A.§äc thµnh tiÕng ( 7 ®iÓm)**

Bài đọc:…….. Đạt điểm: ………..

**B. §äc hiÓu ( 3 ®iÓm)**

***Đọc thầm*** **Bình minh trong vườn**

Có tiếng chim hót véo von ở đầu vườn, tiếng hót trong trẻo ngây thơ ấy làm tôi bừng tỉnh giấc. Tôi chui ra khỏi màn, bước ra vườn hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai.Tôi chợt nhận ra cái khoảnh vườn nhỏ nhà mình hôm nay mới đẹp làm sao!

Câu 1: a**. Âm thanh gì làm cho bạn nhỏ tỉnh giấc?(0.5 điểm)**

1. Tiếng đàn gà rủ nhau đi kiếm mồi. B. Tiếng chim hót véo von.
2. Tiếng cành cây vặn mình trong gió.
3. **Cảnh vật trong vườn được tả vào buổi nào trong ngày ?(0.5 điểm)**
4. Chiều tối B. Giữa trưa C. Sáng sớm

**Câu 2:a. Nghe tiếng chim, bạn nhỏ chợt nhận ra điều gì?(0.5 điểm)**

1. Khoảnh vườn nhỏ hôm nay mới đẹp làm sao!
2. Tiếng chim hót thật là vui.
3. Buổi sáng không khí thật trong lành.
4. Có tiếng .................................... véo von ở đầu vườn. **(0.5 điểm)**

**Câu 3**: Tìm trong bài đọc trên 2 tiếng có nguyên âm đôi rồi đưa vào mô hình (1 **điểm)**

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

**Bµi ®äc 1:** ë tr­êng cã c« gi¸o hiÒn nh­ mÑ, cã nhiÒu b¹n bÌ th©n thiÕt nh­ anh em. Tr­êng häc d¹y em thµnh ng­êi tèt. Tr­êng häc d¹y em nh÷ng ®iÒu hay.

**Câu 1:** Ở trường ai được gọi là mẹ hiền?

( Đáp án: Ở trường cô giáo được gọi là mẹ hiền)

**Câu 2:** Trường học dạy em những gì?

( Đáp án: Trường học dạy em thành người tốt, trường học dạy em những điều hay)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Bµi ®äc 2:** Mïa ®«ng, c©y v­¬n dµi nh÷ng cµnh kh¼ng khiu trôi l¸. Xu©n sang, cµnh trªn, cµnh d­íi chi chÝt nh÷ng léc non m¬n mën. HÌ vÒ, nh÷ng t¸n l¸ xanh um che m¸t mét kho¶ng s©n tr­êng.Thu ®Õn, tõng chïm qu¶ chÝn vµng trong kÏ l¸.

**Câu 1**: Mùa xuân cây bàng như thế nào?

( Đáp án: Mùa xuân cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Bµi ®äc 3:** B¸c ®­a th­ trao cho Minh mét bøc th­.§óng lµ th­ cña bè råi. Minh muèn ch¹y thËt nhanh vµo nhµ khoe víi mÑ. Nh­ng em chît thÊy b¸c ®­a th­ må h«i nhÔ nh¹i. Em rãt mét cèc n­íc m¸t l¹nh. Hai tay b­ng ra, em lÔ phÐp mêi b¸c uèng.

**Câu 1**: Thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại, Minh làm gì?

( Đáp án: Em rót một cốc nước mát lạnh, hai tay bưng ra , lễ phép mời bác uống.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Bµi ®äc 4:** C¸ heo sinh con vµ nu«i con b»ng s÷a. Nã kh«n h¬n c¶ chã, khØ. Cã thÓ d¹y nã canh g¸c bê biÓn, dÉn tµu thuyÒn vµo ra c¸c c¶ng, s¨n lïng tµu thuyÒn giÆc.

**Câu 1: Người ta có thể dạy cá heo làm những việc gì?**

( Đáp án: Người ta có thể dạy cá heo canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền ra vào các cảng, săn lùng tàu thuyền giặc.)

**Câu 2: Cá heo để trứng hay đẻ con?**

( Đáp án: Cá heo đẻ con)

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Bµi ®äc 5 :** Míi buæi s¸ng, trêi oi bøc, kh«ng khÝ nãng lùc, vËy mµ buæi chiÒu, mét c¬n m­a ®Õn thËt bÊt ngê. Tõng ®ôn m©y ïn ïn kÐo ®Õn. Giã thæi m¹nh. C©y cèi nghiªng ng¶.

**Câu 1: Cơn mưa mùa hạ đến như thế nào?**

( Đáp án: Cơn mưa mùa hạ đến thật bất ngờ)

**ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM**

***Năm học 2018 - 2019 - LỚP 1***

***Môn: Tiếng Việt - ( Phần viết)***

*Ngày khảo sát: / /2019*

***Thời gian: 40 phút***

**Nghe – viÕt*( 7 ®iÓm):* Chú công**

Lúc mới chào đời, chú công nhỏ chỉ có bộ lông tơ màu nâu gạch. Sau vài giờ, công đã có động tác xòe cái đuôi nhỏ xíu thành hình rẻ quạt.

**2. Bài tập ( 3 điểm )**

**a.** Điền chữ **n/ l ? ( 1 đ)**

màu ........âu quả ....... a

......... ắng nghe con .......a

**b.** Điền vần **uô/ ua ? ( 1 đ)**

**b**.......**n** bán cà **ch**.......

**m**........ xuân **l** ......ng rau

**c.** Điền tiếp từ thích hợp vào chỗ chấm ( 1 đ)

Mùa ……….. là Tết trồng cây.

**BIÓU §IÓM**

**A. Đọc thành tiếng ( 7 điểm)**

* Đọc đảm bảo tốc độ 30 tiếng/phút: 3 điểm
* Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt: 1 điểm
* Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu( không đọc sai quá 10 tiếng): 1 điểm
* Âm lượng đọc vừa đủ nghe: 1 điểm
* Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ: 1 điểm

**B. Đọc hiểu( 3 điểm)**

**1. Khoanh đáp án đúng:*( 1 điểm)***

1. Đáp án b ( 0,5đ)
2. Đáp án c ( 0,5đ)

**2. (*1 điểm)***

a. Khoanh vào đáp án A ( 0,5đ)

b. Có tiếng **chim hót** véo von ở đầu vườn. **(0.5 điểm)**

**Câu 3**: (1 **điểm)**

Học sinh có thể điền các tiếng: tiếng, vườn, khoảnh, buổi, bước, giữa.

**C. Bài kiểm tra viết( 10 điểm)**

1. ***Bài viết ( 7 điểm)***

* Tốc độ viết đạt yêu cầu 30 chữ /15 phút: 2,5 điểm
* Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 2 điểm
* Viết đúng chính tả( không quá 5 lỗi): 2 điểm
* Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 0,5 điểm

1. ***Bài tập( 3 điểm)***

**a.** Điền chữ **n/l ( 1 đ)** Điền đúng mỗi chữ được 0,25 đ

màu **n**âu quả **n**a

**l**ắng nghe con **l**a

**b.** Điền vần **uô/ ua ? ( 1 đ)** Điền đúng mỗi chữ được 0,25 đ

b**uô**n bán cà ch**ua**

m**ùa** xuân l**uố**ng rau

**c**. Điền tiếp từ thích hợp vào chỗ chấm ( 1 đ)

Mùa **xuân** là Tết trồng cây.