|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trường TH Đoàn Nghiên  Lớp: 1...  Họ và tên học sinh: .............................................................. | | **KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II**  **Năm học 2021 - 2022**  **MÔN: TOÁN 1**  Ngày kiểm tra: ……...................... |
| GV ký: | Điểm đọc-hiểu: | Lời phê của thầy, cô giáo:  ............................................................................................................................................................................................. |

**I. Kiểm tra đọc: (10 điểm)**

***1. Đọc thành tiếng (6đ)*** Kiểm tra các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 32

***2. Đọc hiểu: (4đ ) Đọc bài:***

**Ngày mới bắt đầu**

Buổi sáng tinh mơ , mặt trời nhô lên đỏ rực . Những tia nắng tỏa khắp nơi , đánh thức mọi vật .

Nắng chiếu vào tổ chim . Chim bay ra khỏi tổ , cất tiếng hót . Nắng chiếu vào tổ ong . Ong bây ra khỏi tổ , đi kiếm mật . Nắng chiếu vào chuồng gà . Đàn gà lục tục ra khỏi chuồng , đi kiếm mồi . Nắng chiếu vào nhà , gọi bé đang nằm ngủ . Bé thức dậy , chuẩn bị đến trường .

Một ngày mới bắt đầu .

***\* Khoanh vào câu trả lời đúng nhất:***

**Câu 1. Buổi sáng cái gì đánh thức mọi vật : (1 điểm)**

A. bé B. tia nắng C. con ong

**Câu 2. Sau khi bay ra khỏi tổ thì con ong làm gì ? (1 điểm)**

A. đi kiếm mật B. cất tiếng hót C. đi kiếm mồi

**Câu 3. Bé làm gì sau khi thức dậy ? (1 điểm)**

A. tập thể dục B. bé chạy bộ C. chuẩn bị đến trường

**Câu 4. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu : (1 điểm)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **mời** | **mở cửa** | **nghe lời** |

**- Khi ở nhà một mình , em không được ................................cho người lạ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trường TH**  **Đoàn Nghiên**  Lớp: 1..  Họ và tên học sinh: ............................................................... | | **KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II**  **Năm học: 2021 - 2022**  **MÔN: TIẾNG VIỆT1**  Ngày kiểm tra: .............................. |
| GV ký: | Điểm viết: | Lời phê của thầy, cô giáo:  .................................................................................................................................................................................................................................... |

**II. Kiểm tra viết (10 điểm)**

**1. Chính tả: Nghe – viết (6 điểm)**

**2. Bài tập: (4 điểm)**

**Câu 1: Điền vào chỗ trống: (1 điểm)**

- **anh hay ênh** : con k........... âm th.............

**Câu 2**: **Nhìn tranh viết từ chứa tiếng có vần ơi :**  **(1 điểm)**



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

- xe buýt , bằng , đến , Lan , nhà bà ngoại

**Câu 4. Em hãy viết một câu nói về mẹ : (1 điểm)**

**TRƯỜNG TH ĐOÀN NGHIÊN**

**MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT 1 – CKII**

**NĂM HỌC: 2021 – 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức, kĩ năng** | **Số câu, câu số, số điểm** | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Tổng** |
| **1. Đọc hiểu văn bản**  - Hiểu nghĩa từ ngữ, chi tiết trong bài đọc.  - Hiểu nội dung thông báo của câu.  - Hiểu nội dung đoạn, bài đọc.  -Liên hệ đơn giản chi tiết trong bài với bản thân hoặc với thực tế cuộc sống, .... | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |  |
| Số câu | 2 |  | 1 |  |  | 1 | **04** |
| Câu số |  |  |  |  |  |  |  |
| *Số điểm* | *2* |  | *1* |  |  | *1* | ***04*** |
| **2.Kiến thức Tiếng Việt**  - Viết đúng từ ngữ theo quy tắc chính tả.  - Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn.  - Viết câu ngắn dựa trên gợi ý. | Số câu | 2 |  | 1 |  |  | 1 | **04** |
| Câu số |  |  |  |  |  |  |  |
| *Số điểm* | *2* |  | *1* |  |  | *1* | ***04*** |
| **Tổng** | **Số câu** | **4** | | **2** | | **2** | | **08** |
| ***Số điểm*** | ***4*** | | ***2*** | | ***2*** | | ***08*** |

**ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT 1**

**CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2021- 2022**

**HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI:**

**I. Kiểm tra đọc: (10 điểm)**

**1. Đọc thành tiếng :** 6 điểm

- Sai mỗi lỗi trừ 0,25điểm

**2- Đọc hiểu:** 4 điểm (mỗi câu đúng được 1 điểm)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B | A | C | mở cửa |

**II. Kiểm tra viết (10 điểm)**

**1) Chính tả:** 6 điểm

**- GV đọc cho HS nghe viết bài chính tả :**

**Chị Mái và cô Mơ**

Chị Mái chăm một đàn con

Chân bới , miệng gọi mắt tròn ngó trông

Cô Mơ đẻ một trứng hồng

Cục ta cục tác sân trong ngõ ngoài

Phạm Công Trứ

- HS viết đúng các chữ

- Khoảng cách giữa các chữ đều nhau, đúng quy định

* Chữ viết đẹp, đều, liền nét
* Trình bày sạch sẽ, gọn gàng

- Viết sai 1 lỗi trừ 0,25 điểm

**2) Bài tập:** 4 điểm

**Câu 1: Điền vào chỗ trống: (1 điểm) (mỗi chữ đúng được 0,5 điểm)**

- Điền anh hay ach : con kênh âm thanh

**Câu 2**: **Nhìn tranh viết từ chứa tiếng có vần ơi:**  (1 điểm)

- bơi lội

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

Viết đúng câu được 1 điểm, không viết hoa trừ 0,25 điểm, không có dấu chấm câu trừ 0,25 điểm

- Lan đến nhà ngoại bằng xe buýt .

**Câu 4:** **Em hãy viết một câu nói về mẹ :**

HS viết được câu đúng nội dung GV ghi 1 điểm .