|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM  **TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP**  Họ và tên: .......................................  Lớp: 1....... | **BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1**  **MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 1**  **Năm học 2024 - 2025**  *Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Điểm KT đọc** | **Điểm KT viết** | **Điểm KT TV** | **Nhận xét của giáo viên** | **GV**  **kí tên** |
|  |  |  | ……………………………………………  ……………………………………………  …………………………………………… |  |

**ĐỀ CHẴN**

**A. PhÇn kiÓm tra ®äc: (10 ®iÓm) ĐT:** ………. **ĐH:** …………

**I. Đọc hiểu (3 điểm)**

**Bµ èm**

Bµ èm ®· ba h«m. MÑ ph¶i nghØ lµm ®Ó ch¨m bµ. Cã ®ªm, mÑ kh«ng ngñ. BÐ lo l¾ng v× ch­a ®ì g× ®­îc cho mÑ. MÑ «m bÐ thñ thØ: “BÐ ch¨m chØ lµ bµ ®ì èm !”

**Bµi 1: Dùa vµo néi dung bµi ®äc, khoanh vµo ch÷ tr­íc ý tr¶ lêi ®óng:**

1. Bµ èm ®· mÊy h«m?

A. Ba h«m B. Hai h«m C. Bèn h«m

2. BÐ lo ®iÒu g×?

A. Bµ èm nÆng B.Ch­a ®ì g× cho mÑ C. MÑ èm nÆng

3. MÑ mong ®iÒu g× ë bÐ?

A. vui ch¬i B. ca h¸t C. ch¨m chØ

**Bµi 2. Dùa vµo néi dung bµi ®äc em h·y nèi víi ý ®óng:**

**(1) MÑ**

1. **èm ba h«m.**

**(b) nghØ lµm ®Ó ch¨m bµ.**

**(2) Bµ**

**(3) BÐ**

**(c) lo v× ch­a ®ì g× cho mÑ.**

**Bµi 3: ViÕt tiÕp vµo chç chÊm:**

MÑ «m bÐ thñ thØ: “BÐ ch¨m chØ lµ bµ ………………………….”

**II. Đọc thành tiếng (7 điểm)**

**B. PhÇn kiÓm tra viÕt (10 ®iÓm):**

**1. ChÝnh t¶ (7 ®iÓm):**

**2. Bµi tËp chÝnh t¶ (3 ®iÓm):**

**a) §iÒn vµo chç chÊm ch/tr:**



vßng………ßn




bót ……….×



con ......¨n

**b. GhÐp råi nèi c¸c tiÕng sau thµnh 2 tõ vµ viÕt l¹i cho ®óng.**

**chuét**





……….÷ viÕt

**mÌo**

**nh¾t**

**gÊu**

**m­íp**



|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM  **TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP**  Họ và tên: .......................................  Lớp: 1....... | **BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1**  **MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 1**  **Năm học 2024 - 2025**  *Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Điểm KT đọc** | **Điểm KT viết** | **Điểm KT TV** | **Nhận xét của giáo viên** | **GV**  **kí tên** |
|  |  |  | ……………………………………………  ……………………………………………  …………………………………………… |  |

**ĐỀ LẺ**

**A. PhÇn kiÓm tra ®äc: (10 ®iÓm) ĐT:** ………. **ĐH:** ………..

**I. Đọc hiểu (3 điểm)**

**Bµ èm**

Bµ èm ®· ba h«m. MÑ ph¶i nghØ lµm ®Ó ch¨m bµ. Cã ®ªm, mÑ kh«ng ngñ. BÐ lo l¾ng v× ch­a ®ì g× ®­îc cho mÑ. MÑ «m bÐ thñ thØ: “BÐ ch¨m chØ lµ bµ ®ì èm !”

**Bµi 1: Dùa vµo néi dung bµi ®äc, khoanh vµo ch÷ tr­íc ý tr¶ lêi ®óng:**

1. Bµ èm ®· mÊy h«m?

A. Hai h«m B. Ba h«m C. Bèn h«m

2. BÐ lo ®iÒu g×?

A. Bµ èm nÆng B. MÑ èm nÆng C. Ch­a ®ì g× cho mÑ

3. MÑ mong ®iÒu g× ë bÐ?

A. ch¨m chØ B. ca h¸t C. vui ch¬i

**Bµi 2. Dùa vµo néi dung bµi ®äc em h·y nèi víi ý ®óng:**

**(a) lo v× ch­a ®ì g× cho mÑ.**

**(1) MÑ**

**(3) BÐ**

**(2) Bµ**

**(b) èm ba h«m.**

**(c) nghØ lµm ®Ó ch¨m bµ.**

**Bµi 3: ViÕt tiÕp vµo chç chÊm**

MÑ «m bÐ thñ thØ: “BÐ ch¨m chØ lµ bµ ………………………….”

**II. Đọc thành tiếng (7 điểm)**

**B. PhÇn kiÓm tra viÕt (10 ®iÓm):**

**1. ChÝnh t¶ (7 ®iÓm):**

**2. Bµi tËp chÝnh t¶ (3 ®iÓm):**

**a) §iÒn vµo chç chÊm ch/tr:**



vßng………ßn




……….÷ viÕt

**b) GhÐp råi nèi c¸c tiÕng sau thµnh 2 tõ vµ viÕt l¹i cho ®óng.**

**gÊu**



con ......¨n





bót ……….×

**nh¾t**

**mÌo**

**chuét**

**m­íp**



**B - KIỂM TRA VIẾT ( 35 phút)**

**I. Viết: 7 điểm**

**1. Nghe - viết:**

- om, yên, ươi, iêng

- lêu đêu, bức tranh, xám xịt, giấy trắng.

**2. Tập chép**:

*(GV chép bài lên bảng, cỡ chữ hai ly, không viết hoa chữ cái đầu dòng)*

Nước chảy trên sông

Như đong tình mẹ

Gió đưa nhè nhẹ

Như kể công cha.

**§Ò 1**

* **ay, et, om, eng, it, ­¬p**
* **chang chang, yªn t©m, nh¶y d©y, bãng m¸t, khu v­ên**
* **Chñ nhËt võa qua, c¶ nhµ b¹n Mai ®i th¨m b¶o tµng**

**lÞch sö. Mai thÊy rÊt vui v× ®­îc t×m hiÓu thªm vÒ ®Êt n­íc ta.**

*C©u hái: B¹n Mai thÊy vui v× ®iÒu g×?*

**Đề 2**

* **um, ang, u«m, ­u, yªu**
* **c©y bµng, s¸ng sím, buæi tr­a, s¾c mµu, leng keng**
* **NghØ hÌ, gia ®×nh Lan ®i nghØ m¸t ë Nha Trang. N¬i ®©y cã nhiÒu khu vui ch¬i gi¶i trÝ, nhiÒu c¶nh ®Ñp vµ b·i biÓn c¸t tr¾ng tr¶i dµi víi lµn n­íc trong xanh m¸t r­îi.**

C©u hái: Nha Trang cã nh÷ng g×?

**Đề 3**

* **u«ng, «t, ¬i, eo, ­a**
* **x­a kia, vµng xuém, ¸nh tr¾ng, phÝch n­íc, næi bËt, long lanh**
* **Con s«ng quª ªm ®Òm, th©n thiÕt bªn gèc ®a tr¨m n¨m tuæi. Dßng s«ng ®Ñp nhÊt vÒ mïa thu. N­íc s«ng trong v¾t, sãng gîn l¨n t¨n nh­ ®ïa cïng giã mïa thu.**

*C©u hái: Dßng s«ng ®Ñp nhÊt mïa nµo?*

**Đề 4**

* **ach, ¨p, uc, ªn, ich, ­ng**
* **ch¨m häc, giÊy tr¾ng, lèp xe, yªn ngùa , mµu xanh,**
* **S¸ng sím, chó gµ træng nh¶y tãt lªn ®èng r¬m tr­íc nhµ cÊt tiÕng g¸y vang ß...ã...o gäi mäi ng­êi thøc dËy. Mäi ng­êi trong b¶n lµng tÊp nËp lªn rÉy. Cßn bÐ tung t¨ng ®Õn tr­êng.**

*C©u hái: Chó gµ trèng lµm g× vµo buæi s¸ng sím?*

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM  **TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP** | **HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I**  Năm học 2024 - 2025  **MÔN: TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ 1 - LỚP 1** |

**A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)**

**I. Đọc thành tiếng: (7đ) : GV cho HS bốc thăm đọc 1 trong 4 đề.**

1. Đọc thành tiếng các vần: **(2đ)**

- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,5điểm/vần

- Đọc sai hoặc không đọc được: không được điểm

2. Đọc thành tiếng các từ ngữ: **(2đ)**

- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,5điểm/từ ngữ

- Đọc sai hoặc không đọc được: không được điểm.

3. Đọc thành tiếng các câu: **(2đ)**

- Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy, ngắt nghỉ đúng dấu câu

- Đọc sai hoặc không đọc được: không được điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: **1 điểm**

(Ngoài câu hỏi gợi ý trong đề, GV có thể hỏi câu khác phù hợp với nội dung bài đọc)

**II. Đọc hiểu (3 điểm)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bài/Câu** | **Đáp án** | | | **Điểm** | |
|  | **Đề chẵn** | **Đề lẻ** |  | |
| **Bài 1** |  |  |  | |
| Câu 1 | A | B | 0,5 | |
| Câu 2 | B | C | 0,5 | |
| Câu 3 | C | A | 0,5 | |
| **Bài 2** | - HS nối đủ 3 đáp án đúng được 1 điểm, nối 2 đáp án đúng được 0,5 đ, nối 1 đáp án đúng 0,25 đ | | | |
| 1 - b  2 - a  3 - c | 1 - c  2 - b  3 - a | 1 | |
| **Bài 3** | HS điền đúng từ: đỡ ốm | | 0,5 | |

**B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)**

**1. Viết: 7 điểm**

- Điểm tối đa: Chữ đều, viết đúng chính tả, đúng cỡ chữ; đúng khoảng cách; trình bày khoa học, bài viết sạch sẽ.

- Viết vần: Chữ đều, viết đúng chính tả, đúng cỡ chữ; đúng khoảng cách: 1 đ (mỗi vần 0,25đ)

- Viết từ: Chữ đều, viết đúng chính tả, đúng cỡ chữ; đúng khoảng cách: 2đ (mỗi từ 0,5 đ).

- Đoạn thơ: Chữ đều, viết đúng chính tả, đúng cỡ chữ; đúng khoảng cách: 4 đ.

- Mỗi chữ viết thiếu hoặc sai lỗi về dấu thanh và âm đầu trừ 0,25 điểm.

- Mỗi chữ viết thiếu hoặc sai lỗi về vần trừ 0,5 điểm.

- Trình bày chưa khoa học, sai cỡ chữ, sai khoảng cách, bài viết còn gạch xóa, bẩn: trừ từ 0,5 đến 1 điểm (tùy vào thực tế bài của học sinh).

**2. Bài tập :** **3 điểm**

***a/ (2 điểm)***

- Học sinh điền đúng mỗi chỗ được: 0,5 đ

***b/ (1 điểm)***

- Học sinh ghép - nối đúng chữ thành 2 từ đúng được 0,5 đ (mỗi từ đúng được 0,25 điểm)

- Học sinh viết lại 2 từ đúng được 0,5 đ

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM  **TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP** | **MA TRẬN CUỐI HỌC KÌ I**  Năm học 2024 - 2025  **MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Mạch kiến thức, kĩ năng** | | **Mức 1**  **Nhận biết** | | **Mức 2**  **Thông hiểu** | | **Mức 3**  **Vận dụng** | | **Tổng điểm** |
| TN | TL | TN | TL | TN | TL |
| 1 | Đọc hiểu  văn bản | Bài | **1** |  | **1** | **3** |  | **2** |  |
| Bài/Câu | 1 |  | 2, 3 | 1 |  | 1 | 5 |
| Số điểm | 0,5 |  | 1 | 0,5 |  | 1 | 3 |
| 2 | Viết  (BT chính tả) | Bài |  | **2b** |  | **2a** |  |  |  |
| Số câu |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| Số điểm |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |
| Tổng số câu | | | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 7 |
| Tổng số điểm | | | 0,5 | 1 | 1 | 2, 5 |  | 1 | 6 |