|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trường: TH Đoàn Nghiên  Lớp:………………………........  Họ và tên:............................  Phòng: ...........SBD: .................. | **ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II**  **Năm học : 2020 - 2021**  Môn: Toán - Lớp 1  Thời gian làm bài: 40 phút  Ngày kiểm tra:……………… | **GT kí:** | **Số mật mã:** |
| STT: |

……………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Điểm: | Nhận xét:  …………………………………  …………………………………  ………………………………… | Chữ ký giám khảo 1 | Chữ ký giám  khảo 2 |

**Câu1: (1 điểm)** Viết số thích hợp vào chỗ chấm: **(M1)**

a) Đọc số:

47:.................................. 92: .......................................

b) Viết số:

Năm mươi lăm:.............. Tám mươi sáu:...................

**Khoanh chữ cái ( A, B, C ) trước câu trả lời đúng.**

**Câu 2:** **(1 điểm)** Trong các số 48, 80, 35 số nào lớn nhất: **(M1)**

A. 48 B. 80 C. 35

**Câu 3: ( 1 điểm)** Kết quả của phép tính 50 - 30 là: **(M1)**

A. 20 B. 30 C. 40

**Câu 4: (1 điểm)** 75 bé hơn số nào sau đây: **(M1)**

A. 74 B. 75 C. 76

**Câu 5: (1 điểm)** Đúng ghi Đ, sai ghi S **(M2)**

57 64 88

‾ 4 ‾1 ‾ 8

53 63 80

# Câu 6: (1 điểm) Nối ? (M1)

  

**4 giờ**

**9 giờ**

**6 giờ**

**Câu 7: (1 điểm)** Số? **(M2)**

+ 8

**- 10**

40

+ 10

- 20

60

**Câu 8: ( 1 Điểm)** Điền vào chỗ chấm: (M2)

Có hình tam giác

Có ….hình vuông

**Câu 9: (1 điểm)** Số?: **(M3)**

Hôm nay là thứ hai ngày 19 tháng 5, vậy thứ tư là ngày .......tháng 5.

**Câu 10: (1 điểm)** Viết phép tính thích hợp: **(M3)**

Một lớp có 29 học sinh, trong đó có 15 học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam?

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

Trả lời: Lớp học dó có … học sinh nam.

**ĐÁP ÁN MÔN TOÁN**

**Câu1.** (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Viết đúng, đọc đúng mỗi số 0,25 điểm.

**Câu 2:** **(1 điểm)** **Đáp án B.**

**Câu 3: ( 1 điểm) Đáp án A.**

**Câu 4: (1 điểm) Đáp án C.**

**Câu 5: (1 điểm) Đ – S - Đ**

# Câu 6: (1 điểm) Nối ? (M1)

  

**4 giờ**

**9 giờ**

**6 giờ**

**Câu 7: (1 điểm)**  **Số? (M2)**

**Mỗi câu đúng 0,5 điểm.**

**Câu 8: Điền vào chỗ chấm:**

Có 4 hình tam giác

Có 5 hình vuông

**Câu 9: (1 điểm)** **Số?**

Hôm nay là thứ hai ngày 19 tháng 5, vậy thứ tư là ngày 21 tháng 5.

**Câu 10: (1 điểm)** **Viết phép tính thích hợp:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | - | 15 | = | 14 |

Trả lời: Lớp học đó có 14 học sinh nam.

**Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì 2 lớp 1:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chủ đề** | | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Cộng** |
| **1** | Số học | Số câu | 04 | 02 | 02 | **08** |
| Câu số | 1, 2, 3, 4 | 5, 7 | 9, 10 |  |
| **2** | Hình học và đo lường | Số câu | 01 | 01 |  | **02** |
| Câu số | 6 | 8 |  |  |
| **TS câu** | | | **05** | **03** | **02** | **10** |

**Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt cuối học kì 2 lớp 1:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | **Mạch kiến thức, kĩ năng** | Số câu và số điểm | Mức 1  Nhận biết | | | | | Mức 2  Thông hiểu | | | Mức 3  Vận dụng | | **TỔNG** | | |
| TN | TL | | HT khác | | TN | TL | HT khác | TN | TL | **TN** | **TL** | HT khác |
| 1 | Đọc hiểu | Số câu | 02 |  | | 1 | | 01 |  |  |  | 01 | **03** | **01** | **1** |
| Câu số | 1,2 |  | |  | | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Số điểm | 2,0 |  | | 6.0 | | 1,0 |  |  |  | 1,0 | **3,0** | **1,0** | **6,0** |
| **Tổng** | | Số câu | | | | | | | | | | | **04** | | |
| Số điểm | | | | | | | | | | | **10** | | |
| 2 | Viết | Số câu |  | 01 |  | |  | | 01 | 1 |  | 01 |  | **4** | **1** |
| Câu số |  | 1,2 |  | |  | | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| Số điểm |  | 2,0 |  | |  | | 1,0 | 6,0 |  | 1,0 |  | **4** | **6,0** |
| **Tổng** | | Số câu | | | | | | | | | | | **4** | | |
| Số điểm | | | | | | | | | | | **10** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trường: TH Đoàn Nghiên  Lớp:………………………........  Họ và tên:.................................  Phòng: ...........SBD: .................. | **ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II**  **Năm học: 2020 - 2021**  Môn: TIẾNG VIỆT - Lớp 1  Thời gian làm bài:... phút  Ngày kiểm tra:……………… | **GT kí:** | **Số mật mã:** |
| STT: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Điểm: | Nhận xét:  ………………………………………….  …………………………………………..  ………………………………………… | Chữ ký giám khảo 1 | Chữ ký giám  khảo 2 |

**I. Kiểm tra đọc:** (10 điểm)

1. **Đọc thành tiếng**: (6 điểm)

2. **Đọc hiểu**: (4 điểm)

**Em hãy đọc thầm bài sau:**

**Chim chích bông**

Chích bông là một loài chim bé xinh đẹp. Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Hai chiếc cánh nhỏ xíu. Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút. Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại. Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt.

Chích bông xinh đẹp chẳng những là bạn của trẻ em mà còn là bạn tốt của người nông dân.

Theo **TÔ HOÀI**

Dựa vào bài đọc trên . Em hãy khoanh chữ cái ( **A, B, C, D** ) trước câu trả lời đúng.

**Câu 1:** Chim chích bông là loài chim như thế nào? **(M1) (1 điểm)**

1. To, xấu xí B. Bé, xinh đẹp C. Bé, xấu xí

**Câu 2:** Hai chân của chim chích bông như thế nào? **(M1) (1 điểm)**

A. Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm.

B. Hai chân chích bông to như hai chiếc đũa.

C. Hai chân chích bông bé nhỏ bằng hai chiếc tăm.

**Câu 3:** Hoạt động nào của chim chích bông giúp ích cho người nông dân? **(M2) (1 điểm)**

1. Bắt sâu B. Hút mật C. Cắn, phá mùa màng

**Câu 4.** Viết 1 câu cảm nghĩ của em về chim chích bông. **(M3) (1 điểm)**

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

**II. Kiểm tra viết:** (10 điểm)

1. **Chính tả:** Nghe-viết (6 điểm): Bài Ngày mới bắt đầu SHS tập 2/ 129.

Từ Nắng chiếu vào tổ chim ...........đi kiếm mồi.

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

**2. Bài tập: (4 điểm)**

**Câu 1:** Điền s hay **x** vào chỗ chấm: **(M2) (1 điểm)**

Hoa …en .......en lẫn .....úng xính hoa .....úng

‘

**Câu 2:** Nối: **(M2) (1 điểm)**

đang nấu cơm.

Rửa tay

Mẹ em

bắt chuột rất giỏi.

trước khi ăn.

Chú mèo

Chú mèo

bơi rất nhanh.

**Câu 3:** Sắp xếp các từ sau thành câu và viết lại câu: **(M2) (1 điểm)**

Trồng cây, chúng em, môi trường, bảo vệ.

…………………………………………………………………………………..

**Câu 4:** Nhìn tranh và viết một câu nói về nội dung tranh: **(M3) (1 điểm)**



...............................................................................................................................................................................................................................................................

**ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI NĂM KHỐI 1**

**I. Kiểm tra đọc:** (10 điểm)

1. **Đọc thành tiếng**: (6 điểm)

Đọc đúng đoạn văn theo yêu cầu từ 40-60 tiếng/ 1 phút (4 điểm)

Trả lời đúng câu hỏi của bài đọc (2 điểm)

2. **Đọc hiểu**: (4 điểm)

**Câu 1:** Đáp án B : **(M1) (1 điểm)**

**Câu 2:** Đáp án A **(M1) (1 điểm)**

**Câu 3:** Đáp án A**(M2) (1 điểm)**

**Câu 4:** Chim chích bông là loài chim giúp ích cho con người nên được chúng ta bảo vệ. **(M3) (1 điểm)**

**II. Kiểm tra viết:**

**1. Chính tả:** Nghe-viết (6 điểm): Bài Ngày mới bắt đầu SHS tập 2/ 129.

Từ Nắng chiếu vào tổ chim ...........đi kiếm mồi.

**- Tốc độ đạt yêu cầu.**

**- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ.**

**- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm (**Sai một lỗi: lỗi về dấu thanh, phụ âm đầu, vần, viết hoa, tiếng , … )

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp.

**2. Bài tập: (4 điểm)**

**Câu 1:** Điền s hay **x** vào chỗ chấm: **(M2) (1 điểm)**

Hoa sen xen lẫn xúng xính hoa súng

‘

**Câu 2:** Nối: **(M2) (1 điểm)**

đang nấu cơm.

Rửa tay

Mẹ em

bắt chuột rất giỏi.

trước khi ăn.

Chú mèo

bơi rất nhanh.

Cá vàng

**Câu 3:** Sắp xếp các từ sau thành câu và viết lại câu: **(M2) (1 điểm)**

Chúng em trồng cây để bảo vệ môi trường.

**Câu 4:** **(M3) (1 điểm)**Tùy nội dung học sinh viết nhưng phải phù hợp với tranh.