|  |  |
| --- | --- |
| 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: 2020 - 2021**  *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**:…….

Hôm nay là chủ nhật, bé đã không đi chơi mà ở nhà để giúp mẹ.

Mẹ ra vườn hái rau, bé cầm rổ cho mẹ. Mẹ ngồi xếp áo quần, bé ngồi cạnh xếp cùng. Mẹ vào bếp nấu cơm, bé nhặt rau cho mẹ. Xong việc, mẹ ôm bé vào lòng và khen: “Con gái của mẹ giỏi quá!”.

**Câu 1.** Dựa vào nội dung bài đọc ở trên, em hãy nối cột A với cột B để hoàn thiện các câu dưới đây:

A B

bé ngồi cạnh xếp cùng.


Mẹ ra vườn hái rau

bé nhặt rau cho mẹ.

Mẹ ngồi xếp áo quần

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Mẹ vào bếp nấu cơm | bé cầm rổ cho mẹ. |

**Câu 2: Viết 1 câu có từ chăm chỉ:**





|  |  |
| --- | --- |
| 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: 2020 - 2021**  *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

- **ch** hay **tr**: c©y .......e ........e chë

- **iªm** hay **yªm**:que d…………. ©u .........

**B- KIỂM TRA VIẾT (35 phút)**

**I. Chính tả: 7 điểm**

**1. GV đọc cho HS viết (3 diểm)**

- uôi, eo, iêng, ênh, ot, ac, ai, ây.

- thông minh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

**2. Tập chép**: (4 điểm)

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

Hỏi cây bao nhiêu tuổi

Cây không nhớ tháng năm

Cây chỉ dang tay lá

Che tròn một bóng râm.

**II. Bài tập: 3 điểm**

**Điền vào chỗ chấm:**

- **ch** hay **tr**: c©y .......e ........e chë

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

- **iªm** hay **yªm**:que d…………. ©u .........

**TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN**

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

**Năm học: 2020 - 2021**

**A. KIỂM TRA ĐỌC (10đ) gồm:**

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

Câu 1: 2đ

Câu 2: 1đ: Viết câu đúng có từ đã cho.

(Đầu câu nếu HS không viết hoa cho đủ điểm)

**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.

**ĐỀ 1**

- iªm, ­¬m, at, ªnh

- c¸i yÕm, c¸nh b­ím, nhµ h¸t, mÆt trêi

- Chuét m¬ thÊy m×nh ®­îc ®i du lÞch ë n¬i xa. ë ®ã cã nhµ, cã v­ên c©y vµ ®­îc vui ch¬i cïng c¸c b¹n.

**ĐỀ 2**

- ­¬i, ­¬ng, iªng, ¨t

- m¸i tr­êng, c¸nh buåm, dËp dÒnh, l¬ löng

- Míi s¸ng tinh m¬, chó trèng choai ®· cÊt tiÕng g¸y vang. Mäi vËt, mäi ng­êi ®Òu thøc giÊc.

**ĐỀ 3**

- eo, ¨ng, ©y, u«ng

- qu¶ chu«ng, ®Ìn ®iÖn, c©y th«ng , b«ng sóng

- BÐ vÏ chó Cäp chë c« MÌo b»ng xe ®¹p. Bøc tranh cña bÐ thËt ngé nghÜnh vµ ®¸ng yªu.

**ĐỀ 4**

- ung, iªn, ªnh, u«ng

- s¸o sËu, ruéng n­¬ng, b¸t ng¸t, b¶n lµng

- §ªm r»m, tr¨ng s¸ng v»ng vÆc, v­ên c©y im ph¨ng ph¾c. Chó mÌo nh¶y tãt lªn c©y cau nh­ vui cïng ¸nh tr¨ng.

**ĐỀ 5**

- ac, iªt, eng, ­¬ng

- khiªm tèn, trung thùc, siªng n¨ng, ho¹t b¸t

- Giã thæi m¹nh, c©y th«ng, c©y tïng vi vu khóc h¸t. Nh÷ng c¸nh diÒu bay vót ®Õn tÇng m©y.