|  |  |
| --- | --- |
|  PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM**TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN**Họ và tên: ....………………….........Lớp 1…... | **BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I****MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1****Năm học: 2019 - 2020***Thời gian làm bài: 30 phút (Không kể thời gian phát đề)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Điểm****đọc** | **Điểm****viết** | **TB****Tiếng Việt** | **Lời phê của giáo viên** | **Chữ kí GV** |
|  |  |  | ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |

**I. §äc hiÓu §äc hiÓu**:…....**§äc thµnh tiÕng**:…….

**Bµi 1: Nèi h×nh víi ch÷**







giät s­¬ng

c©y nÊm

tr¸i cam

giÇy v¶i

**Bµi 2: Nèi « ch÷ cét A víi cét B cho thµnh c©u**

 **A B**

ChÞ Na g¸nh

nh­ mÑ hiÒn.

lóa vÒ nhµ.

Em lµm bµi

ch¨m chØ.

C« gi¸o

**Bµi 3: T×m vµ viết l¹i 1 từ cã tiÕng chứa vÇn “em”:**..............................................

|  |  |
| --- | --- |
|  PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM**TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN**Họ và tên: ....………………….........Lớp 1…... | **BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I****MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1****Năm học: 2019 - 2020***Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Điểm** | **Lời phê của giáo viên** | **Chữ kí** **GV** |
|  | ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |

**B. KIỂM TRA VIẾT (40 phút)**

 **1. ChÝnh t¶**





**2. Bµi tËp: §iÒn vµo chç trèng**

- **s** hay **x**: l¸…...en ............inh x¾n

- **ng** hay **ngh**: nghÜ ..........¬i l¾ng .............e

•

- **u«n** hay **u«ng**: qu¶ ch…………. chuån ch.........

**B- KIỂM TRA VIẾT (35 phút)**

**I. Chính tả: 7 điểm**

**1. Nghe – viết:**

 - om, ăng, ươi, inh, iêng, at, ây, anh.

 - ngày hội, tuổi thơ, tươi cười, vui vẻ.

**2. Tập chép**:

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

Lá sen xanh mát

Đọng hạt sương đêm

Gió rung êm đềm

Sương long lanh chạy.

**II. Bài tập: 3 điểm**

**Điền vào chỗ chấm:**

- **s** hay **x**: l¸ …...en ............inh x¾n

- **ng** hay **ngh**: nghÜ ..........¬i l¾ng .............e

•

- **u«n** hay **u«ng**: qu¶ ch…………. chuån ch.........

**TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN**

 **GỢI Ý CHO ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 CUỐI KÌ 1**

**Năm học: 2019 - 2020**

**A. KIỂM TRA ĐỌC (10đ) gồm:**

**I. Đọc hiểu**:**(3đ) - Thời gian kiểm tra: 30 phút**

1. (1đ) Nối đúng mỗi hình với từ được 0,25 điểm.

2. (1,5đ) Nối đúng mỗi cặp câu: được 0,5đ.

3. (0,5đ) Nếu tìm đúng từ (có nghĩa) có tiếng chứa vần em.

**II. Đọc thành tiếng: (7đ) : GV cho HS bốc thăm đọc 1 trong 5 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 : (3đ)

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

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

**B- KIỂM TRA VIẾT (10đ):**

 **1. Chính tả: 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.

 - Mỗi chữ thiếu hoặc sai chính tả trừ 0,25 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**

 - Điền đúng mỗi chỗ trống ghi 0,5đ.

Ninh Hiệp ngày 25 tháng 12 năm 2019

Hiệu trưởng duyệt đề

Trần Thị Minh Hiên

**ĐỀ 1**

- au, iªng, ot, ªnh

- cua bÓ, tuæi th¬, vÇng tr¨ng, lÝu lo

- Chñ nhËt, c¶ nhµ Linh vÒ th¨m «ng bµ. Nhµ bµ cã c©y b­ëi sai trÜu qu¶.

**ĐỀ 2**

- ­¬i, ­¬ng, iªm, at

- suèi ch¶y, kh¨n len, cuén chØ, rau muèng

- D­íi ¸nh tr¨ng, Thá mÑ cïng Thá con n¾m tay nhau nh¶y móa.

**ĐỀ 3**

- em, ang, ©y, u«ng

- viªn phÊn, ®Ìn ®iÖn, th«ng minh, b¸t c¬m

- Mïa hÌ ®Õn, hµng ph­îng vÜ træ b«ng t« ®á c¶ s©n tr­êng.

**ĐỀ 4**

- un, iªng, ªn, «ng

- chµo mµo, trèng chiªng, b¸t ng¸t, lµng xãm

- Trong khu v­ên xinh x¾n, chÞ Lan ch¨m chØ nhæ cá, cßn bÐ Hµ t­íi c©y cïng mÑ.

**ĐỀ 5**

- ai, iªm, eng, ­¬n

- ngµy x­a, cÇn cï, tiÕng hãt, nhanh nhÑn

- NghØ hÌ, bè mÑ ®­a bÐ vÒ quª ch¬i. ë ®ã, cã nh÷ng rÆng dõa xanh m¸t.