Ma trận đề kiểm tra môn Toán

cuối học kì I, lớp 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức,**  **kĩ năng** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Mức 4** | | | **Tổng** | | |
| **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | | **TL** |
| **Số học: Các số đến 10. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10. Đọc, đếm, viết, so sánh các số đến 10. Sử dụng dấu =, <, >. Tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính cộng, trừ.**  **Sắp xếp thứ tự các số từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.** | **Số câu** |  | **3** |  | **2** |  |  |  |  |  | | **5** |
| **Số điểm** |  | **5,0** |  | **2,0** |  |  |  |  |  | | **7,0** |
| **Yếu tố hình học:**  **Nhận biết hình vuông, hình tam giác** | **Số câu** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  | | **1** |
| **Số điểm** |  |  |  |  |  | **1,0** |  |  |  | | **1,0** |
| **Viết phép tính thích hợp; Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng.**  **Điền số thích hợp vào ô trống** | **Số câu** |  |  |  |  |  | **1** |  | **1** |  | | **2** |
| **Số điểm** |  |  |  |  |  | **1,0** |  | **1,0** |  | | **2,0** |
| **Tổng** | **Số câu** |  | **3** |  | **2** |  | **2** |  | **1** |  | | **8** |
| **Số điểm** |  | **5,0** |  | **2,0** |  | **2,0** |  | **1,0** |  | | **10,0** |

**Trường Tiểu học Hứa Tạo KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I**

Họ và tên HS:…………………………..  **Năm học : 2016 - 2017**

Lớp: .… **Môn : TOÁN - Lớp 1**

*Ngày kiểm tra: / /2016*

Nhận xét:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Bài 1: (3 điểm)Tính:**

4 8 5 8 10 10

+

+

-

-

-

+

5 4 3 7 3 0

**…… …… …… …… …… ……**

**Bài 2: (1 điểm) Điền dấu (> , < , = ) thích hợp vào chỗ chấm.**

a) 8.........6 b) 7 ........ 0 + 7

c) 9.......9 d) 9 ........ 8 – 1

**Bài 3: ( 1 điểm)Tính:**

a/ 4 + 1 – 2 = b/ 9 – 2 + 1 =

**Bài 4: ( 1 điểm) Viết các số: 6, 8, 3, 1 , 9 :**

a) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: ................................

1. Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: ................................

**Bài 5: ( 1 điểm) Số ?**

a) 6 + = 9 ; 9 - = 6 ; b) 5 + = 10 ; - 3 = 2

**Bài 6: (1 điểm**)**Viết số thích hợp vào chỗ chấm**:

- Hình bên có …. hình tam giác

- Hình bên có …. hình vuông

**Bài 7: ( 1 điểm**)

Viết phép tính thích hợp:

Có : 5 quả cam

Thêm : 3 quả cam

Có tất cả : .... quả cam ?

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

**Bài 8**: **( 1 điểm**)

Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  | = | 8 |

a/

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  | = | 10 |

b/

## HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 1 - CUỐI KỲ 1

**Bài 1**: ( 3 điểm)

HS điền đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

**Bài 2**: ( 1 điểm)

HS điền đúng mỗi phép tính 0,25điểm

a) 8 > 6 b) 7 = 0 + 7

c) 9 = 9 d) 9 > 8 – 1

**Bài 3**: (1điểm)

HS thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

**Bài 4**: (1 điểm) Học sinh thực hiện đúng mỗi câu 0,5 điểm

**Bài 6:** ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống được 0,25 điềm

a) 6 + 3 = 9 ; 9 - 3 = 6 ; b) 5 + 5 = 10 ; 5 - 3 = 2

**Bài 7:** ( 1 điểm)

* HS điền đúng 2 hình tam giác 0,5 điểm
* HS điền đúng 1 hình vuông 0,5 điểm

**Bài 8:** ( 1 điểm)

HS điền đúng phép tính thích hợp được 1 điểm.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | + | 3 | = | 8 |

**Bài 9**: ( 1 điểm)

HS viết đúng phép tính có kết quả thích hợp vào mỗi câu được 0,5 điểm.

--------------------------------&&&&&-----------------------------------------

**Trường Tiểu học Hứa Tạo KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I**

Họ và tên HS:…………………………. ………. **Năm học : 2016-2017**

Lớp: .….. **Môn : TIẾNG VIỆT CGD LỚP 1**

*Ngày kiểm tra: / /2016*

Nhận xét: ……………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................

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

**I. Kiểm tra kĩ năng đọc (10 điểm):** (Có đề kèm theo)

**II.Kiểm tra kĩ năng viết và năng lực phân tích ngữ âm(10 điểm):**

**Bài 1**: Nghe viết: (Có đề kèm theo)

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

**Bài 2**: Em đưa các tiếng sau vào mô hình phân tích tiếng: **bàn, khoe, trăng, xoài.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… |  | ……… | ……… | ……… |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… |  | ……… | ……… | ……… |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… |  | ……… | ……… | ……… |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… |  | ……… | ……… | ……… |

------Hết------

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỨA TẠO

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I**

**MÔN: TIẾNG VIỆT 1 CGD**

**Năm học: 2016 - 2017**

( Bài viết)

**Bài 1:** Nghe viết:

**Hè về, gió mát, nhà Ngát, nhà Ngân và ba nhà lân cận kê bàn ra sân, ăn ở đó .**

**Bài 2:** Em đưa các tiếng sau vào mô hình phân tích tiếng: **bàn,khoe, trăng, xoài.**

------Hết------

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỨA TẠO

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I**

**MÔN: TIẾNG VIỆT CGD**

**Năm học: 2016-2017**

( Bài đọc)

**Đề 1: Nhân lễ rằm, mẹ về thăm quê.Ở nhà, chỉ có bà và bé. Bà rất bận mà vẫn chăm bẵm cho bé.**

**Đề 2: Khách du lịch đi ra vịnh ngắm cảnh. Ca nô xình xịch, bập bềnh, gió mát, rất thích.**

**Đề 3: Mẹ đi ăn giỗ, dặn Huệ ở nhà dỗ bé Văn ăn. Văn nhớ mẹ chả ăn. Huệ dắt bé đi, bé chả đi.**

------Hết------

**HƯỚNG DẤN CHẤM BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I**

**MÔN TIẾNG VIỆT CGD LỚP 1**

**Năm học: 2016-2017**

**I. Kiểm tra kĩ năng đọc (10 điểm):**

**1.Yêu cầu:**

- Đọc trơn, đọc đúng, to, rõ ràng.

- Tốc độ đọc là 20 tiếng/ 1 phút.

**2. Cách tiến hành:**

- Giáo viên cho từng học sinh đọc thầm bài đọc trước 1 lần (Không quá 5 phút).

- Giáo viên gọi từng học sinh đọc to bài đọc, 3 em kiểm tra nối tiếp nhau, đọc 3 bài khác nhau theo thứ tự đề 1, 2, 3.

- Giáo viên ghi lại các thông số cần thiết vào bảng tổng hợp.

**3. Cách tính điểm:**

- 9,10 điểm (giỏi): Đọc đúng,to, rõ ràng, thời gian đọc dưới 1 phút.

- 7,8 điểm (khá): Đọc đúng,to, rõ ràng, thời gian đọc từ 1đến 3 phút.

- 5, 6 điểm (trung bình): Thời gian đọc từ 3 đến 5 phút.

- Dưới 5 điểm (kém): Thời gian đọc trên 5 phút.

**4. Thời gian thực hiện:** Tùy theo số lượng học sinh của lớp.

**II.Kiểm tra kĩ năng viết và năng lực phân tích ngữ âm(10 điểm):**

**1.Yêu cầu:**

- Tư thế ngồi viết đúng.

- Viết đúng kiểu chữ thường, cỡ vừa.

- Trình bày sạch, đẹp.

**2. Cách tiến hành:**

Bài 1: Nghe viết

- GV đọc trước cho HS nghe 1 lần.

- GV nêu yêu cầu viết chính tả: viết kiểu chữ thường, cỡ chữ vừa, trình bày sạch, đẹp.

- GV đọc cho HS viết.

- GV đọc lại cho HS soát lại bài.

Bài 2: GV chép đề lên bảng cho HS làm vào giấy kiểm tra.

**3. Cách tính điểm:**

Bài 1(7 điểm): Mỗi tiếng viết sai hoặc không viết được trừ 0.25 điểm.

Bài 2(2 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm.

Trình bày (1 điểm ): Yêu cầu: Không viết sai, viết thiếu, không bẩn, không gạch xóa)

**4. Thời gian thực hiện:** 40 phút.

------Hết------