SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN Năm học: 2020-2021

ĐÀ NẴNG MÔN: TOÁN - LỚP :2/1

 HỌ VÀ TÊN: ........................... THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT

**I. Phần trắc nghiệm (3 điểm):** Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

**Câu 1** (0,5 điểm)**:** Số gồm 5 chục và 2 đơn vị được viết là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 20 | B. 50 | C. 25 | D. 52 |

**Câu 2** (0,5 điểm)**:** Các số 73, 19, 42, 67 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

|  |  |
| --- | --- |
| A. 73, 19, 42, 67 | B. 19, 42, 67, 73 |
| C. 73, 67, 42, 19 | D. 19, 67, 42, 73 |

**Câu 3** (0,5 điểm)**:** Số liền trước của số 63 là số:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 62 | B. 61 | C. 60 | D. 59 |

**Câu 4** (0,5 điểm)**:** Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:



|  |  |
| --- | --- |
| A. Thứ bảy, ngày 12 | B. Thứ hai, ngày 15 |
| C. Thứ bảy, ngày 16 | D. Thứ bảy, ngày 15 |

**Câu 5** (0,5 điểm)**:** Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 5 hình | B. 6 hình | C. 3 hình | D. 4 hình |

**Câu 6** (0,5 điểm)**:** Đồng hồ dưới đây chỉ:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 5 giờ | B. 7 giờ |  | C. 6 giờ | D. 12 giờ |

**II. Phần tự luận (7 điểm)**

**Bài 1** (3,5 điểm)**:**

a) Đặt tính rồi tính:

|  |  |
| --- | --- |
| 24 + 13 ….………………………………….………………………………….……………………………… | 57 – 43 ….…………………………..….…………………………..….………………………….. |

b) Tính nhẩm

|  |  |
| --- | --- |
| 10 + 10 – 10 = …… | 80 – 40 – 20 = …….. |

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37 …. 53 | 45 …. 22  | 70 – 20 … 50  |

**Bài 2** (2 điểm)**:** Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

|  |  |
| --- | --- |
| *Mẫu:*  |  |

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:



Bút chì có độ dài bằng ….cm.

**Bài 3** (1,5 điểm)**:** Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Lớp 1A có 22 bạn học sinh nam và 20 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh?

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

**Trả lời: Lớp 1A có ……. học sinh.**

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN Năm học: 2020-2021

ĐÀ NẴNG MÔN: Tiếng Việt - LỚP :2/1

 HỌ VÀ TÊN: ........................... THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT

**PHẦN I. KIỂM TRA ĐỌC - HIỂU (10 điểm).**

**1. Đọc thành tiếng bài *Những trò chơi cùng ông bà* (tr 58) (7 điểm).**

**2. Đọc hiểu (3 điểm).** Đọc bài văn sau rồi trả lời câu hỏi.

**Dê con trồng rau cải**

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

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 bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:**

Câu 1 (0,5 điểm). Dê Con trồng rau gì?

A. rau đay B. rau cải củ C. rau cải bắp

Câu 2 (0,5 điểm). Dê con tính tình thế nào?

A. Chăm chỉ, không khéo tay

B. Khéo tay, không chăm chỉ

C. Chăm chỉ, khéo tay nhưng hay sốt ruột

Câu 3 (0,5 điểm). Để xem cải củ đã lớn chưa ngày ngày Dê con đã làm gì?

A. nhổ cải lên rồi lại trồng xuống

B. tưới nước cho rau cải

C. ra vườn ngắm rau cải

Câu 4 (0,5 điểm). Ghép đúng?

1. Chăm chỉ, khéo tay

a) Cô giáo

2. Không lớn được

b) Dê con

3. Cho Dê con một miếng đất

Câu 5 ( 1 điểm). Nếu em là bạn của Dê con. Em sẽ khuyên bạn Dê con thế nào?

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

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN Năm học: 2020-2021

ĐÀ NẴNG MÔN: Tiếng Việt - LỚP :2/1

 HỌ VÀ TÊN: ........................... THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT

**1. Đọc thành tiếng (6 điểm).**

**Vào mùa thu, dòng sông phẳng lặng, sóng gợn lăn tăn. Dưới sông từng đàn cá tung tăng bơi lội.**

Câu hỏi 1 : Tìm tiếng trong bài có vần “**ăn**” ?

….…………………………………………………………………………………

Câu hỏi 2 : Tìm tiếng trong bài có vần “ **ăng**” ?

….…………………………………………………………………………………

**2. Đọc hiểu (4 điểm).** Đọc bài văn sau rồi trả lời câu hỏi.

**Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà. Tối đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con.**

Khoanh tròn chữ cái ( **A, B, C, D** ) trước ý trả lời đúng.

|  |
| --- |
| **Câu 1(1 điểm) : Ban ngày, Sẻ đi đâu ?**  |
| A. Đi kiếm rơm | C. Đi kiếm bạn |
| B. Đi kiếm ăn | D. Đi kiếm tổ |

|  |
| --- |
| **Câu 2 (1 điểm) : Sẻ âu yếm đàn con vào thời gian nào ?**  |
| A. Sáng sớm | C. Đêm về |
| B. Giữa trưa | D. Tối đến |
| **Câu 3 (2 điểm): Nối chữ cột A với chữ cột B cho phù hợp: ( theo mẫu)**  |
|  **A B**  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **quả** |  |  **hỏa** |
|  |  |  |
|  |  **máy** |  **bay** |
|  |  |  |
|  |  **tàu** |  **cam** |

 |

**PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT ( 10 ĐIỂM):**

1. **Chính tả (6 điểm): Tập chép**

Học sinh nhìn- viết chính xác hai khổ thơ đầu bài Gửi lời chào lớp Một (tr 146)

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

**II. Học sinh làm các bài tập sau (4 điểm):**

|  |
| --- |
| **Câu 1 (1 điểm) : Điền vần “ oi / ôi ” vào chỗ chấm**  |
| - đ . . . đũa | - ống kh. ́ . . |
| **Câu 2 (1 điểm): Điền “ ch / tr ” vào chỗ chấm**  |
| - nhà ….ường | - cây . . . e |
| **Câu 3 (2 điểm): Con gì?**  |
| GÀ |  | NGUA |
| . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . |

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN Năm học: 2020-2021

ĐÀ NẴNG MÔN: Tiếng Việt - LỚP :2/1

 HỌ VÀ TÊN: ........................... THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT

**1. Chính tả (6 điểm):** Nghe viết

*Khu rừng kì lạ dưới đáy biển* SGK Tiếng Việt tập 2 trang 125 Từ “ Rong biển ...... mặt nước”

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

**2. Bài tập (4 điểm).**

Câu 1 (1 điểm).Nối thành câu thích hợp:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mẹ |  | Chơi thả diều |
| Chim |  | Yêu thương em |
| Chúng em |  | Hót líu lo |

Câu 2 ( 2 điểm). Chọn từ trong ngoặc thích hợp điền vào chỗ trống?

a. ................. Hồng uốn lượn như một dải lụa *( sông, xông ).*

b. Em rất thích ăn ............. gấc *( sôi, xôi ).*

c. ................ hè cả nhà em đi chơi *( nghỉ, ngỉ ).*

d. Ông ................ câu đối *( treo, cheo ).*

Câu 3 (1 điểm). Điền **ang** hay **oang**?

 

 ruộng bậc th...........… h............... hôn

Sở GD & ĐT TP Đà Nẵng ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN NH 2020 -2021

 MÔN: Toán - **LỚP : 2/1**

 HỌ VÀ TÊN: **NGUYỄN VĂN HẢI PHƯỚC** THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT

**Bài 1.**Điền số vào ô trống? (2 điểm)

****

**Bài 2.**Quan sát tranh và điền dấu >, < hoặc = vào chỗ (...) (4 điểm).

****



 **6 …… 5 6 ……. 9**

**Bài 3** (4 điểm) Tính:

1 + 1 = 2 + 1 = 3 + 2 =

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

4 - 2 = 3 - 1 = 2 - 1 =

5 - 2 = 4 - 1 = 5 - 3 =

Sở GD & ĐT TP Đà Nẵng ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN NH 2020 -2021 MÔN: Tiếng Việt - **LỚP : 1**

 HỌ VÀ TÊN: **NGUYỄN VĂN HẢI PHƯỚC** THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT

**A. PHẦN ĐỌC (10 điểm)**

**I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:**

**Câu 1:**

Đọc các âm**: h, l, k, d, đ, ch, nh, th, gi, kh, ng**

**Câu 2:**

Đọc các tiếng: **hà, lá, da, đa, nhà, thứ, giỏ, khế, ngõ.**

**Câu 3:**

Đọc các từ ngữ: **lá nho, ngã tư, giỏ cá, chữ số, cờ đỏ**

**Câu 4:**

Đọc các câu: **Mùa hè nhà bà có dừa, có dưa lê.**

**II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP**

**Câu 5:** Gạch chân chữ **nh** trong các từ:

 **nho nhỏ, nhà ga, ghế đá, ngõ nhỏ,**

**B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)**

- Viết các âm: **h, l, k, v, m, r, t, nh, gi, ch, ng,**

- Viết từ:  **củ nghệ, tre ngà, lá tía tô, khế chua, mùa thu**

- Viết các câu**: Bé chia thìa, chia dĩa cho cả nhà.**

 **Mẹ và bé đi chợ mua cá.**