TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

**BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019**

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

**Điểm**

(**Bài kiểm tra đọc**)

( *Thời gian 35 phút*)

*Họ và tên:……………………………………………..Lớp………*

**I. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt:**(***7 điểm***)

***1. Bài đọc hiểu***: **Giät s­­¬ng**

Cã mét giät s­­¬ng nhá ®Ëu trªn l¸ mång t¬i. Giät s­­¬ng ®· ngñ ë ®ã suèt c¶ ®ªm. §Õn s¸ng, nh÷ng tia n¾ng mÆt trêi ®Çu tiªn thøc dËy, nh¶y nhãt xung quanh mµ nã vÉn n»m im, lÊp l¸nh nh­ ­ h¹t ngäc. Nã chØ lµ mét giät n­­íc nhá xÝu, hiÒn lµnh. Mét giät n­íc trong v¾t, trong ®Õn nçi soi m×nh vµo ®ã b¹n sÏ thÊy ®­­îc c¶ v­­ên c©y, con ®­­êng, dßng s«ng, bÇu trêi mïa thu biÕc xanh víi nh÷ng côm m©y tr¾ng bay l÷ng th÷ng.

Giät s­­¬ng biÕt m×nh kh«ng tån t¹i ®­­îc l©u. ChØ l¸t n÷a th«i, khi mÆt trêi lªn cao, nã sÏ lÆng lÏ tan biÕn vµo kh«ng khÝ.

“Tê-rÝch, tê- rÝch”…mét chÞ vµnh khuyªn bay ®Õn, ®Ëu trªn hµng rµo. ¤ng mÆt trêi vÉn ch­­a lªn khái ngän c©y. Nh×n thÊy vµnh khuyªn, giät s­­¬ng mõng qu¸, suýt n÷a th× l¨n xuèng ®Êt. Nã véi cÊt giäng th× thÇm:

* ChÞ ®Õn thËt ®óng lóc! Em sinh ra chÝnh lµ ®Ó dµnh cho chÞ ®©y!

ChÞ vµnh khuyªn ngã nghiªng nh×n. ChÞ ®· nghe thÊy nh÷ng lêi th× thÇm cña giät s­¬ng, híp tõng híp nhá tõ giät n­­íc m¸t lµnh, tÝnh khiÕt mµ thiªn nhiªn cã nh· ý ban cho loµi chim ch¨m chØ cã giäng hãt hay.

Buæi s¸ng h«m ®ã, trong bµi h¸t tuyÖt vêi cña chim vµnh khuyªn, ng­­êi ta l¹i thÊy thÊp tho¸ng h×nh ¶nh cña v­­ên c©y, con ®­­êng, dßng s«ng, bÇu trêi mïa thu vµ c¶ giät s­¬ng mai.

Giät s­­¬ng nhá kh«ng mÊt ®i. Nã ®· vÜnh viÔn hãa th©n vµo giäng h¸t cña vµnh khuyªn.

*Theo* **TrÇn §øc TiÕn**

**C©u 1:***(0,5®iÓm)* §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó ®­îc ý ®óng:

§Õn s¸ng, nh÷ng tia n¾ng mÆt trêi ®Çu tiªn thøc dËy, nh¶y nhãt xung quanh mµ nã vÉn n»m im, lÊp l¸nh nh­­……………………….

**C©u 2:***(0,5®iÓm)* Giät s­­¬ng ®­­îc miªu t¶ nh­­ thÕ nµo?

A. Cã h×nh trßn, n»m im trªn l¸.

B. Lµ mét giät n­­íc lÊp l¸nh nh­­ h¹t ngäc, nhá xÝu, hiÒn lµnh, trong v¾t, ®Õn møc cã thÓ soi m×nh vµo ®ã.

C. Gièng h¹t m­­a ®Ëu trªn l¸ mïng t¬i.

**C©u 3:***(0,5®iÓm)* Khi soi m×nh vµo giät s­­¬ng, ta nh×n thÊy g×?

A. Ta thÊy ®­­îc h×nh ¶nh cña chÝnh m×nh.

B. Ta thÊy ®­­îc h×nh ¶nh cña chim vµnh khuyªn.

C. Ta thÊy ®­­îc v­­ên c©y, con ®­­êng, dßng s«ng, bÇu trêi mïa thu biÕc xanh víi nh÷ng côm m©y tr¾ng bay l÷ng th÷ng.

**C©u 4:***(0,5 ®iÓm)* V× sao giät s­­¬ng mõng rì suýt l¨n xuèng ®Êt khi thÊy vµnh khuyªn?

A. V× giät s­­¬ng biÕt cuéc sèng cña m×nh ng¾n ngñi nh­­ng nhê gióp Ých cho vµnh khuyªn, nã sinh ra kh«ng ph¶i lµ v« Ých.

B. V× giät s­­¬ng quý vµnh khuyªn.

C. V× giät s­­¬ng thÝch nghe tiÕng hãt cña chim vµnh khuyªn.

**C©u 5:***(1 ®iÓm)* Trong bµi h¸t tuyÖt vêi cña chim vµnh khuyªn, ta ®· thÊy nh÷ng g×?

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

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

**C©u 6:***(1®iÓm)* Khi nãi: “*Giät s­­¬ng nhá kh«ng mÊt ®i mµ nã ®· vÜnh viªn hãa th©n vµo giäng h¸t cña vµnh khuyªn*”. T¸c gi¶ muèn nãi lªn ®iÒu g×?

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

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

**C©u 7:***(0,5®iÓm) ChÞ vµnh khuyªn ngã nghiªng nh×n.*C©utrªn thuéc kiÓu c©u kÓ nµo?

A. Ai lµm g×? B. Ai thÕ nµo? C. Ai lµ g×?

**C©u 8:***(0,5 ®iÓm)* TËp hîp nµo d­íi ®©y chØ gåm nh÷ng tõ ghÐp?

A.L÷ng th÷ng, nh¶y nhãt, lÆng lÏ, ch¨m chØ. B. Nhá xÝu, hiÒn lµnh, trong v¾t, biÕc xanh.

1. Nhá xÝu, hiÒn lµnh, tån t¹i, thiªn nhiªn.

**C©u 9:***(1®iÓm)* T×m vÞ ng÷ trong c©u: *ChØ l¸t n÷a th«i, khi mÆt trêi lªn cao, nã sÏ lÆng lÏ tan biÕn vµo kh«ng khÝ.*

……………………………………………………………………………………………….

**C©u 10:***(1 ®iÓm)* Cã thÓ thay tõ “***nhá xÝu***” trong c©u “*Nã chØ lµ mét giät n­­íc nhá xÝu, hiÒn lµnh”* b»ng tõ nµo?

……………………………………………………………………………………………….

***2. §äc thµnh tiÕng:* (*3 ®iÓm*)** - (Theo ®Ò kiÓm tra ®äc thµnh tiÕng)

*GV coi, chÊm nhËn xÐt :*..........................................................................................................

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

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

**ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019**

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(**Bài kiểm tra viết**)

( *Thời gian 55 phút*)

**II. Kiểm tra viết**:(***10 điểm***)

**1. Chính tả**:(*2 điểm*) - ( *Thời gian 20 phút*)

**Nghe - viÕt: Giät s­­¬ng**

Cã mét giät s­­¬ng nhá ®Ëu trªn l¸ mång t¬i. Giät s­­¬ng ®· ngñ ë ®ã suèt c¶ ®ªm. §Õn s¸ng, nh÷ng tia n¾ng mÆt trêi ®Çu tiªn thøc dËy, nh¶y nhãt xung quanh mµ nã vÉn n»m im, lÊp l¸nh nh­­ h¹t ngäc. Nã chØ lµ mét giät n­­íc nhá xÝu, hiÒn lµnh. Mét giät n­íc trong v¾t, trong ®Õn nçi soi m×nh vµo ®ã b¹n sÏ thÊy ®­­îc c¶ v­­ên c©y, con ®­­êng, dßng s«ng, bÇu trêi mïa thu biÕc xanh víi nh÷ng côm m©y tr¾ng bay l÷ng th÷ng.

*Theo* **TrÇn §øc TiÕn**

**2. TËp lµm v¨n: (***8 ®iÓm***)** - ( *Thời gian 35 phút*)

**§Ò bµi:** Tả một đồ chơi (hoặc một đồ dùng học tập) mà em yêu thích.

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

**HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I**

**NĂM HỌC 2018 – 2019**

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(**Bài kiểm tra đọc**)

**I. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt:**(***7 điểm***)

***1. Bài đọc hiểu***:

**C©u 1:***(0,5®iÓm)*  Tõ ng÷ cÇn ®iÒn: h¹t ngäc

**C©u 2:***(0,5®iÓm)* ý B

**C©u 3:***(0,5®iÓm)* ý C

**C©u 4:***(0,5®iÓm)* ý A

**C©u 5:***(1®iÓm)* Trong bµi h¸t tuyÖt vêi cña chim vµnh khuyªn, ng­­êi ta l¹i thÊy thÊp tho¸ng h×nh ¶nh cña v­­ên c©y, con ®­­êng, dßng s«ng, bÇu trêi mïa thu vµ c¶ giät s­­¬ng mai.

**C©u 6:***(1®iÓm)* Giät s­­¬ng sinh ra kh«ng v« Ých v× ®· gióp Ých cho vµnh khuyªn. Th©n phËn tuy nhá bÐ nh­­ng cã ý nghÜa víi ®êi.

**C©u 7:***(0,5®iÓm)* ýA

**C©u 8:***(0,5®iÓm)*  ýB

**C©u 9:***(1®iÓm)* sÏ lÆng lÏ tan biÕn vµo kh«ng khÝ.

**C©u 10:***(1®iÓm)* Tõ thay thÕ cã thÓ lµ: *nhá bÐ, bÐ xÝu…*

***2. §äc thµnh tiÕng:* (*3 ®iÓm*)**

*Cẩm Phúc, ngày……tháng 12 năm 2018*

**TM. HĐRĐ**

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

**HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I**

**NĂM HỌC 2018 – 2019**

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(**Bài kiểm tra viết**)

**II. Kiểm tra viết**:(***10 điểm***)

**1. Chính tả:***( 2 điểm)*

\* *Hướng dẫn cách đánh giá, cho điểm*:

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: *1 điểm*

- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi): *1 điểm*

- Từ lỗi thứ 6 trở lên, mỗi lỗi trừ : *0,2 điểm*

**2. Tập làm văn***(8 điểm*)

\* *Hướng dẫn chấm điểm*:

- Mở bài: (***1 điểm***)

+ Giíi thiÖu ®­îc tªn ®å vËt sÏ t¶ (*1 điểm*)

- Th©n bµi: **(4 ®iÓm)**

+ Tả bao quát toàn bộ đồ vật đó như hình dáng, kích thước, màu sắc....(*1 điểm*)

+ Tả từng bộ phận bªn ngoµi của đồ vật.*(1 điểm*)

+ T¶ bªn trong ®å vËt hoÆc sù ho¹t ®éng cña ®å vËt.*(1 điểm*)

+ T¶ Ých lîi cña nã(*1 điểm*)

- Kết bài: (***1 điểm***)

+ Nªu suy nghÜ hoÆc t×nh c¶m cña em víi ®å vËt ®ã(*1 điểm*)

**\* L­­u ý toµn bµi viÕt:** (***2 điểm***)

+ Ch÷ viÕt ®Ñp, ®óng chÝnh t¶ (*0,5 ®iÓm*)

*+* Dïng tõ, ®Æt c©u ®óng (*0,5 ®iÓm*)

*+* Bµi viÕt s¸ng t¹o (*1 ®iÓm*)

*\* Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết, có thể cho các mức điểm sau:*

*(7,5- 7-6,5-6-5,5- 5 – 4,5 –4- 3,5 – 3- 2,5 – 2 – 1,5 -1- 0,5).*

*Cẩm Phúc, ngày……tháng 12 năm 2018*

**TM. HĐRĐ**

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2018 – 2019**

**MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung, kiến thức, kĩ năng** | | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Mức 4** | | **TỔNG** |
| *TN* | *TL* | *TN* | *TL* | *TN* | *TL* | *TN* | *TL* |
| 1 | *Đọc hiểu văn bản*  - Xác định được hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.  - Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc.  Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp. | Số câu | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 6 |
| Câu số | 1,2 |  | 3,4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| ***Số điểm*** | ***1,0*** |  | ***1,0*** |  |  | ***1,0*** |  | ***1,0*** | ***4,0*** |
| 2 | *Kiến thức tiếng Việt*  - Xác định từ theo cấu tạo  (từ ghép-từ láy); xác định kiểu câu kể; tìm bộ phận vị ngữ trong câu; tìm từ có nghĩa giống nhau. | Số câu | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |
| Câu số | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| ***Số điểm*** | ***0,5*** |  | ***0,5*** |  |  | ***1,0*** |  | ***1,0*** | ***3,0*** |
| **Tổng số câu/ số điểm** | | Số câu | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 | 10 |
| ***Số điểm*** | ***1,5*** |  | ***1,5*** |  |  | ***2,0*** |  | ***2,0*** | ***7,0*** |

**TM.HĐRĐ**