Họ và tên : ........................................................................... Lớp:……

**KIỂM TRA CUỐI THÁNG 9**

**MÔN: TIẾNG VIỆT**

1. **Đọc: 10 điểm**

Cho HS đọc các bài trong sách giáo khoa từ bài 1 đến bài 16, GV cho HS cầm sách đọc. Hỏi cấu tạo một số tiếng, từ.

**II.Viết: 10 điểm**

Cho HS nhìn chép một số âm, tiếng, từ ( GV viết lên bảng bằng chữ in, HS chép lại bằng chữ thường.

 **ô, c, i, t, đ.**

**hà, thỏ, dê, cô, nơ.**

**lá cờ, bố mẹ.**

Họ và tên : ........................................................................... Lớp:……

**KIỂM TRA CUỐI THÁNG 10**

**MÔN: TOÁN**

**Bài 1**: Tính

 3 4 0 2 3 5

 + + + + + +

 2 1 3 2 1 0

 **…… …… …… ……. …… …….**

**Bài 2:** Tính

 4 + 0 = ……. 2 + 1 + 2 = ……

 3 + 2 = …… 2 + 0 + 3 = ……

**Bài 3:** Xếp các số: 7, 5 10, 4, 2 theo thứ tự:

**a.** Từ bé đến lớn:………………………………………………………………

**b.** Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………...

**Bài 4** : Điền dấu > , < , =

 1 + 3….. 5 3 + 1…. 1 + 3

 4 …. 2 + 1 2 + 3…. 0 + 4

**Bài 5** : Đúng ghi Đ, sai ghi S:

 3 > 5 1 + 3 = 4

 2 + 3 > 4 1 + 2 + 2 = 3

**Bài 6**: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

|  |  |
| --- | --- |
| Hình bên có:1. 2 hình tam giác, 1 hình vuông.
2. 3 hình tam giác, 1 hình vuông.
3. 4 hình tam giác, 1 hình vuông.
 |  |

**Bài 7:** Số?

+ 3 = 3+ 2 = 4 + 1

3 + = 4 4 + < 5

**BIỂU ĐIỂM CHẤM**

Bài 1: 2 điểm

Bài 2: 2 điểm

Bài 3: 1 điểm

Bài 4: 2 điểm

Bài 5: 1 điểm

Bài 6: 1 điểm

Bài 7: 1 điểm

****

Trường Tiểu học Phù Đổng **ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 12**

Họ và tên: ……………………… **Môn Toán**

Lớp: 1

**Bài 1**: Tính:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 6 | - | 10 | - | 9 |  + | 3 | + | 6 |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Bài 2**: Đúng ghi Đ, sai ghi S

 10 – 6 = 2 5 + 3 + 1 = 9

 10 – 3 = 7 6 + 3 – 0 = 8

**Bài 3**:

a. Khoanh vào số lớn nhất: 6 ; 8 ; 3 ; 9 ; 7

b. Khoanh vào số bé nhất: 9 ; 2 ; 10 ; 0 ; 6

**Bài 4:** Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

5 = 4 + …… 7 + ..… = 9

10 = ….. + 8 ……+ 6 = 10

**Bài 5:** Sắp xếp các số: 4, 7, 9, 2, 0 theo thứ tự:

1. Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………
2. Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………

**Bài 6**:Viết phép tính thích hợp:

 Có: 7 con thỏ

 Thêm : 2 con thỏ

 Có tất cả: ….. con thỏ ?

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

**Bài 7:** Hình vẽ dưới đây có ….. hình tam giác, …… hình vuông.

Họ và tên : ........................................................................... Lớp:……

**KIỂM TRA CUỐI THÁNG 1 + 2**

**MÔN: TIẾNG VIỆT**

 **KIỂM TRA ĐỌC HIỂU:** Đọc thầm bài sau:

**Dê con trồng củ cải**

Cô giáo giao cho Dê Con một miếng đất nhỏ trong vườn để trồng rau củ cải.

Dê Con chăm chỉ, khéo tay nhưng lại hay sốt ruột. Làm đất xong, Dê Con đem hạt cải ra gieo. Chẳng bao lâu, hạt mọc thành cây. Dê Con sốt ruột, ngày nào cũng nhổ cải lên xem đã có củ chưa. Nhổ lên rồi lại trồng xuống. Cứ như thế, cây không sao lớn được.

 *Theo Chuyện của mùa hạ*

**\* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và làm bài tập dưới đây:**

**1. Dê Con tính tình thế nào?**

a. Chăm chỉ nhưng không khéo tay.

b. Khéo tay nhưng không chăm chỉ.

c. Chăm chỉ, khéo tay nhưng hay sốt ruột.

**2. Khi hạt cải mọc thành cây, ngày ngày Dê Con làm gì?**

a. Nhổ cải lên xem rồi lại trồng xuống.

b. Ra vườn ngắm rau cải.

c. Gieo thêm hạt cải.

**3. Kết thúc câu chuyện ra sao? Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:**

- Cuối cùng, cây cải không có lá.

- Cuối cùng, cây cải không lớn được.

- Cuối cùng, cây cải có lá nhưng không có củ.

**4. Tìm trong bài và viết lại những tiếng:**

a. Bắt đầu bằng âm **l**: ……………………………………………………………………

b. Có chứa vần **ong**:

…………………………………………………………………

**5. Bài đọc muốn nói với các em điều gì?(1điểm)**

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

Họ và tên : ........................................................................... Lớp:……

**KIỂM TRA CUỐI THÁNG 3**

**MÔN: TOÁN**

**Bài 1:** **Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1đ)**

20;.....;......; 23;.....;......;......;.....; 28;......;......;

31;.....;......;......;35;......;.......;......;.......;.......;......; 42

**Bài 2:** **Viết số (theo mẫu ) (1 đ)**

a) Hai mươi lăm: 25                        b) 49: Bốn mươi chín

 Năm mươi:..............                                  55 : ...............................................

 Ba mươi hai :...........                                 21: ................................................

 Sáu mươi sáu:...........                              73: ................................................

**Bài 3**: **Đặt tính rồi tính (2đ)**

 20 + 30 40 + 50 80 – 40 17 - 5

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

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

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

**Bài 4:** **Tính (2đ)**

 20 + 50 =  ……..                              70 – 30 = ……….

 10 + 20 + 30 =  ……….                    90 – 30 + 20 = ………

 40 cm + 40 cm =  …………..                80 cm – 60cm = ………….

**Bài 5:** **Điền dấu >,<,= ? (2đ)**

 80.........60                                  70 – 20 ….......40

 50 – 20….....30                          60..........30 + 20

**Bài 6:** **Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông, 2 điểm ở ngoài hình vuông. (0,5đ)**



**Bài 7:** Tổ Một làm được 20 lá cờ, tổ Hai làm được 10 lá cờ. Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ? (1,5đ)

**Bài giải**

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

Họ và tên : ........................................................................... Lớp:……

**KIỂM TRA CUỐI THÁNG 4**

**MÔN: TIẾNG VIỆT**

**Bài 1: Đọc thầm bài sau: Cây trong vườn**

Khu vườn nhà Loan không rộng lắm. Nó chỉ bằng một cái sân nhỏ nhưng có bao nhiêu là cây. Mỗi cây có một đời sống riêng, một tiếng nói riêng. Cây lan, cây huệ, cây hồng nói chuyện bằng hương, bằng hoa. Cây mơ, cây cải nói chuyện bằng lá. Cây bầu, cây bí nói bằng quả. Cây khoai, cây rong nói bằng củ, bằng rễ… Phải yêu vườn như Loan mới hiểu được lời nói của các loài cây.

 Theo Trần Mạnh Hảo

**Bài 2: Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào câu trả lời đúng:**

**Câu 1: Khu vườn nhà Loan chỉ bằng cái gì?**

A. Một cái sân to

B. Một cái sân nhỏ

C. Một cái sân rộng

**Câu 2: Trong khu vườn nhà Loan, những cây nào nói chuyện bằng hương, bằng hoa?**

A. Cây mơ, cây cải, cây khoai

B. Cây bầu, cây bí, cây dong

C. Cây lan, cây huệ, cây hồng

**Câu 3: Vì sao Loan hiểu được lời nói của các cây trong vườn?**

A. Vì Loan rất yêu vườn cây

B. Vì ngày nào Loan cũng tưới cây

C. Vì Loan thích ngắm cây trong vườn

**Câu 4: Nối ô chữ cho thích hợp:**

|  |
| --- |
| nói chuyện bằng hương, bằng hoa |

|  |
| --- |
| Cây bầu, cây bí |

|  |
| --- |
| nói chuyện bằng lá. |

|  |
| --- |
| nói bằng quả. |

|  |
| --- |
| nói bằng củ, bằng rễ. |

**Câu 5: Em thấy khu vườn nhà Loan như thế nào?**

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

**BÀI TẬP CHÍNH TẢ**

**Bài 1: Nối ô chữ cho thích hợp:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cây bàng |  | trăm hoa đua nở. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mùa xuân |  | quanh co uốn lượn. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ông mặt trời |  | tán lá xum xuê. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dòng sông |  | tỏa ánh nắng vàng rực rỡ. |

**Bài 2: Điền vào chỗ chấm:**

a) **l** hay **n**:

 im ……ặng gánh ……ặng

 …..ắng tai nghe trời …….ắng

b) **ng** hay **ngh**:

 ……….e ngóng …….ủ say

**Bài 3**: Điền vào chỗ chấm: **oe** hay **oeo** và thêm dấu thanh thích hợp:

- Cái đuôi mèo con lúc nào cũng ng……… nguẩy.

- Con đường này ngoằn ng………

**Bài 4: Chọn từ trong ngoặc để hoàn thành câu sau:**

 **(ngọt thơm, xinh tươi, béo ngậy)**

Qủa xoài…………………….................

Họ và tên : ………………………………………………….. Lớp : …….

**KIỂM TRA CUỐI THÁNG 5**

**MÔN: TOÁN**

**A. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:**

**1. Số liền sau của số 48 là:**

 A. 49 B. 94 C. 47 D. 74

**2. Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:**

 A. 9 B. 90 C. 99 D. 10

**3. Số 55 đọc là:**

 A. Năm mươi lăm B. Năm lăm C. Lăm mươi lăm D. Năm mươi năm.

**4. Kết quả của phép tính: 54 + 3 - 7 là:**

 A. 30 B. 40 C. 50 D. 60

**5. Số “Sáu mươi ba” viết là:**

 A. 36 B. 6 và 3 C. 63 D. 3 và 6.

**6. Số bé nhất có một chữ số cộng với số bé nhất có hai chữ số bằng:**

 A. 19 B. 10 C. 99 D. 29

**7. Dấu điền vào chỗ chấm của 77 ……. 40 + 3 là:**

 A. > B. < C. =

**8. Một tuần lễ và 3 ngày là mấy ngày:**

 A. 10 ngày B. 3 ngày C. 7 ngày D. 13 ngày

**9. Trên mâm cơm có 5 đôi đũa, lấy đi 2 đôi đũa. Hỏi còn lại bao nhiêu chiếc đũa?**

 A. 6 chiếc đũa B. 3 chiếc đũa C. 3 đôi đũa D. 6 đôi đũa

**10. Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?**

 A. 35 bạn B. 34 bạn C. 32 bạn D. 7 bạn

**B. Tự luận:**

**Bài 1: a) Đặt tính rồi tính:**

72 + 2 24 + 43 57 – 7 76 – 20

……….. ……….. ……….. ………..

……… ……….. ……….. ………..

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

**b) Tính:**

44 cm + 15 cm = ………. … 69 – 6 + 36 = ………..

**Bài 2: Viết các số: 44, 29, 90, 5, 91.**

- Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………..………..………..………..………..………..………..

- Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………..………..………..………..………..………..………..

**Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:**

 Trong hình vẽ bên có:

……….. hình vuông.

……….. hình tam giác.

……….đoạn thẳng

………điểm

**Bài 4:** Vườn nhà bà có 46 cây vải và nhãn, trong đó có 24 cây vải. Hỏi vườn nhà bà có bao nhiêu cây nhãn?

**Bài giải**

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

**Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ?**

 

……… giờ ……… giờ