Ma trận đề kiểm tra môn Toán

cuối học kì II, 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 100. Phép cộng và phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100. Đọc, đếm, viết, so sánh các số đến 100. Sử dụng dấu =, <, >.** | **Số câu** | **2** | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  |  | | **5** | |
| **Số điểm** | **3,0** | **2,0** |  | **2,0** | **1,0** |  |  |  |  | | **8,0** | |
| **Yếu tố hình học:**  **Nhận biết hình vuông, hình tam giác** | **Số câu** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  | | **1** | |
| **Số điểm** |  |  |  |  |  | **1,0** |  |  |  | | **1,0** | |
| **Biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn gồm: câu lời giải, phép tính, đáp số** | **Số câu** |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  | | **1** | |
| **Số điểm** |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |  | | **1,0** | |
| **Tổng** | **Số câu** | **2** | **1** |  | **1** | **1** | **1** |  | **1** |  | | **7** | |
| **Số điểm** | **3,0** | **2,0** |  | **2,0** | **1,0** | **1,0** |  | **1,0** |  | | **10,0** | |

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

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

Lớp: .… **Môn : TOÁN - Lớp 1**

*Ngày kiểm tra: / /2017*

Nhận xét:

**Bài 1. Khoanh vào câu trả lời đúng:( 1 đ) (M1)**

**a/** Khoanh tròn vào số bé nhất:

A/ 30 B/ 18 C/ 78

b/ Khoanh tròn vào số lớn nhất:

A/ 67 B/ 73 C/ 89

**Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: ( 2 đ) ( M1)**

14 + 4 = 16 54 + 24 = 78

35 + 30 = 65 2 + 44 = 64

**Bài 3: Đặt tính rồi tính**: ( **2 đ) (M1)**

33 + 4 86 - 24 35 + 32 98 - 7

……… .. ……….. …………. …………

………... ………. …………. …………

………… ………. …………. …………

**Bài 4.**  29...…8 + 20 95 - 5 ….. 98 - 8 **(2đ**) (M2)

**<**

**>**

**=**

37….6 + 31 66 - 6….. 2 + 70

**Bài 5**. **(1 đ)** (M3)

a/ Vẽ 2 điểm ở trong hình vuông

b/ Vẽ 4 điểm ở ngoài hình vuông

**Bài 6**. **Khoanh vào câu trả lời đúng? (1đ) (M3)**

Số lớn nhất có hai chữ số

a/ 10 b/ 99 c/ 98

**Bài 7.( 1đ)** Hoa có 35 nhãn vở, mẹ mua thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu nhãn vở? (M4)

Bài giải:

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

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

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

## HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 1 - CUỐI KỲ II

**Bài 1(1đ).** Khoanh vào mỗi số đúng được 0,5 điểm.

**Bài 2(2,đ).** Điền đúng mỗi phép tính được 0,5điểm.

**Bài 3(2đ).**  Làm đúng mỗi phép tính được 0,5điểm

**Bài 4(2đ).** Điền đúng vào mỗi chỗ chấm được 0,5điểm

**Bài 5(1đ).** HS vẽ đúng 2 điểm trong hình vuông 0,5 điểm

HS vẽ đúng 4 điểm ngoài hình vuông 0,5 điểm

**Bài 6. (1đ)** Khoanh đúng câu b được 0,5 điểm

**Bài 7 (1điểm).**

**- Ghi được lời giải được 0,25đ : Số nhãn vở hoa có tất cả là:**

**- Viết đúng phép tính được 0,5đ 35 + 20 = 55 ( nhãn vở )**

**- Viết đúng đáp số được 0,25đ Đáp số: 55 nhãn vở**

**\*Chú ý :**

- Điểm tổng cộng làm tròn thành điểm nguyên*. Ví dụ : 5,25đ thành 5đ*

*5,5đ và 5,75đ thành 6đ*

- HS khuyết tật có thể kéo dài thời gian làm bài thêm từ 10 đến 15phút

**-** Nếu học sinh chưa đọc được, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh biết yêu cầu của từng bài tập

--------------------------------

**Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề** | | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Mức 4** | | **Tổng** |
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |
| Đọc hiểu  văn bản | Số câu | **2** |  | **2** |  |  | **1** |  |  | **5** |
| Câu số | **1-2** |  | **3-4** |  |  | **5** |  |  |  |
| Số điểm | 1,5 |  | 1,0 |  |  | 0,5 |  |  | **3** |
| Kiến thức Tiếng Việt | Số câu | **2** |  | **2** |  |  | **1** |  |  | **5** |
| Câu số | **1a,b** |  | **2-3** |  |  | **4** |  |  |  |
| Số điểm | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 3 |
| **Tổng số câu** | | **4** |  | **4** |  |  | **2** |  |  | **10** |
| **Tổng số điểm** | | **2,5** |  | **2,0** |  |  | **1,5** |  |  | **6** |

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

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

Lớp: .… **Môn : TIẾNG VIỆT - Lớp 1**

*Ngày kiểm tra: / /2017*

Nhận xét:

**A/ Kiểm tra kĩ năng đọc: (7 đ)**

I/ Đọc bài sau: **Thằng Bờm**

**Thằng Bờm có cái quạt mo,**

**Phú ông xin đổi ba bò chín trâu.**

**Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu,**

**Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.**

**Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè,**

**Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim.**

**Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim,**

**Phú ông xin đổi đôi chim đồi mồi.**

**Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi,**

**Phú ông xin đổi hòn xôi, Bờm cười.**

***B/ Đọc hiểu: (3đ)***

**Đánh dấu ( X ) vào trước câu trả lời đúng:**

***1/ Thằng Bờm có cái gì ? (M1)***

Quạt máy.

Quạt mo.

Quạt nồm.

***2/ Lúc đầu phú ông đưa ra những gì để đổi lấy quạ mo của Bờm? (M1)***

Ba bò chín trâu, ao sâu cá mè, ba bè gỗ lim, con chim đồi mồi.

Voi chín ngà , gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

Nắm xôi.

***3/ Bờm có đồng ý không? (M2)***

Đồng ý.

Không.

Có.

***4/ Cuối cùng Bờm đồng ý đổi lấy thứ gì? (M2)***

Nắm xôi.

Con chim.

Gỗ lim.

**2/ Tìm và viết lại: ( M3)**

* 1 tiếng trong bài có vần **im:…………………………………………………..**
* 2 tiếng ngoài bài có vần **ung:………………….................................................**

**B/ Kiểm tra kĩ năng viết:**

I/ Nghe- viết :

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

II/ Bài tập: (3đ)

1/ Điền vào chỗ trống ***tr*** hay ***ch***: (M1)

a/ bánh .....ưng ; ….ùm khăn

b/ bóng …uyền ; học ......ò

2/ Nối chữ ở cột A với cột B để tạo câu: (M2)

|  |  |
| --- | --- |
| A | B |
| Bạn Lan hát  Bố em  Nước biển | rất thích đọc báo  xanh thẵm  rất hay |

3/ Em hãy chọ từ phù hợp để hoàn thiện câu: (M2)

( Mùa thu, Mùa đông, Mùa xuân, Mùa hạ)

……………………, hoa mai nở vàng trước ngõ.

4/ Em hãy kể các loại hoa mà em biết: (M3- 1đ)

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

**HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM**:

**A/ Kiểm tra kĩ năng đọc ( 10 điểm)**

**1/ Đọc thành tiếng( 7 điểm)**

- Thao tác đọc đúng: tư thế, các đặt sách vở, cách đưa mắt đọc: 1 điểm

- Phát âm rõ các âm, vần khó, cần phân biệt: 1 điểm

- Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu ( không đọc sai quá 10 tiếng) 1 điểm

- Âm lượng đọc vừa đủ nghe: 1 điểm

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu( tối thiểu 30 tiếng/ 1 phút): 1 điểm

- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ: 1 điểm

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

**2/ Đọc hiểu( 3 điểm)**

Đáp án:

Câu 1: Quạt mo. (0,75đ)

Câu 2: Ba bò chín trâu, ao sâu cá mè, ba bè gỗ lim, con chim đồi mồi. (0,75đ)

Câu 3: Không ( 0,5đ )

Câu 4: Nắm xôi. ( 0,5 đ)

Câu 5: lim (0,25); tìm được tiếng ngoài bài có vần ung được ( 0,25 đ)

B/ **Kiểm tra kĩ năng viết( 10 điểm)**

**I/ Bài nghe- viết (7 điểm)**

**Chiến thắng Bạch Đằng**

Hàng trăm thuyền giặc đâm phải cọc nhọn bị đắm, quân chết quá nửa, các tướng đều bỏ mạng.Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt một ngàn năm bị phương Bắc đô hộ, mở ra thời kì độc lập của nước ta.

Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả, tốc độ viết khoảng 30 chữ/ 15 phút

- Tốc độ đạt yêu cầu: 2 điểm

- Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 2 điểm

- Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi): 2 điểm

- trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

**II/ Bài tập chính tả: ( 3 điểm)**

1/Mỗi chữ điền đúng được 0,25 điểm. (1đ)

2/ Nối đúng câu A và câu B, mỗi câu được (0,25điểm): (0,5 đ)

3/ chọn đúng từ: Mùa xuân (0,5đ)

4/ HS kể được 3 loài hoa trở lên được 1 điểm.