|  |  |
| --- | --- |
| Phòng GD&ĐT TP Hà TiênTrường Tiểu học Thuận YênLớp:..................................................................Họ và tên:…………………………………….  | Bài kiểm tra cuối học kỳ IINăm học: 2021 – 2022Môn: Tiếng ViệtKhối: Một- Thời gian: 60 phútNgày kiểm tra:…………………… |
| Điểm  | Nhận xét của giáo viên........................................... | Chữ ký giám thị:……………………Chữ ký giám khảo: ………….…….. |

**I. Kiểm tra đọc (10 điểm)**

**1. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: (6 đ)**

**Bài: Chú gấu ngoan**

**2. Kiểm tra đọc hiểu (4 điểm).**

**Đọc thầm và trả lời câu hỏi**

|  |
| --- |
|  **NGƯỜI ĂN XIN** Ông già ăn xin đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi. Tôi lục hết túi này đến túi nọ, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Tôi nắm lấy bàn tay run rẩy của ông:* Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả.

 Ông chăm chăm nhìn tôi, đôi môi nở nụ cười:* Cháu ơi, cảm ơn cháu! Vậy là cháu đã cho lão rồi.

Tôi chợt hiểu ra: Cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì của ông. Theo Tuốc-ghê-nhép |

**Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:**

**Câu 1**: (1 điểm) Bài tập đọc trên có mấy câu?

a. 12 câu b. 13 câu c. 14 câu

**Câu 2**: (1 điểm) Hình ảnh ông già ăn xin trong bài như thế nào ?

1. Mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa
2. Môi tái nhợt, áo quần tả tơi
3. Tất cả các ý trên

**Câu 3:** (1 điểm) Cậu bé đã làm gì và nói gì với ông già ?

1. Cậu nắm tay ông
2. Cậu nắm tay ông và xin ông đừng giận, vì cậu không có gì cho ông cả
3. Nói ông đừng giận cậu

**Câu 4:** (1 điểm) Nếu em gặp người ăn xin, em sẽ làm gì?

…………………………………………………………………………………

**II. Kiểm tra viết (10 điểm)**

1. Chính tả:(6 điểm)

 Nghe – viết:

**Giàn mướp**



**2. Bài tập (4 điểm)**

**Câu 1:** (1 điểm) Điền vào chỗ trống vần **oan** hoặc **oăn**:

 tóc x……….. liên h………..

**Câu 2:** ( 1 điểm) Điền **ng** hay **ngh**

……...ón chân .................e nhạc bắp …….ô ......…….. ỉ hè

**Câu 3:** (1 điểm). Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp. **M2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** |  | **B** |
| 1. Cái đồng hồ |  |  a. chăm chỉ làm mật. |
| 2. Con ong |  |  b. dùng để quét nhà. |
| 3. Hoa mai |  |  c. kêu tích tắc. |
| 4. Cái chổi |  |  d. nở vào mùa xuân. |

**Câu 4**: (1 điểm) Tìm 2 tiếng, từ có vần **inh:** ................................................................................................................................