|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO  **TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG HƯNG** | **BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II**  **Năm học: 2019 - 2020**  **Môn: Toán - Lớp 3**  *Thời gian làm bài: 40 phút (không kể giao đề)* |

Họ và tên:…………………………….Lớp:………SBD: ……. Phòng thi:……

**Bài 1:**  (1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

**a.** Số liền sau của số 47 309 là:

A. 47 309         B. 47 310          C. 47 810             D. 47 819

b. 5 m 6 cm = ............. cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A. 506 B. 5006 C. 56 D. 560

**Bài 2:** (1điểm)Viết các số XI, II, VII, XXI, IX

a, Theo thứ tự tăng dần:………..............................…………………

b, Theo thứ tự giảm dần:…………….............................……………

**Bài 3:** (1điểm) Số ?

a, Từ 8 giờ kém 5 phút đến 9 giờ 3 phút là………….phút

b, 8 giờ 17 phút tối hay còn gọi là………giờ……… phút

**Bài 4:** (1điểm) Tính:

234 : 6 x 3 = 49 x 0 : 7 =

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

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

**Bài 5:** (1điểm) Đặt tính và tính

70436 - 15748 1038 : 5

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

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

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

**Bài 6:** (1 điểm) Điền km, m, cm, mm vào chỗ chấm thích hợp:

- Chiều dài cái bút mực của em khoảng 15………….

- Bức tường lớp cao khoảng 3………….

- Độ dày cuốn sách Toán khoảng 10………..

- Quãng đường từ nhà em đến Thị trấn An Lão khoảng 3……….

**Bài 7:** (1 điểm) Tìm x

X x 9 = 2763 7812 – x = 265 : 5

*................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*

**Bài 8: (2** điểm) Mua 5 quả trứng hết 15000 đồng. Nếu mua 8 quả trứng như thế hết bao nhiêu tiền?

*................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*

*........................................................................................................................................................................................................................................................................................................*

**Bài 9:** (1điểm) Tìm một số biết nếu gấp 8 lần số đó thì bằng 3280 chia 2

*.................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................*

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN AN LÃO  **TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG HƯNG** | **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ** **HỌC KÌ II**  **Năm học: 2019 - 2020**  **Môn: Tiếng Việt – Lớp 3**  *Thời gian làm bài: 75 phút* |

Họ và tên:…………………………….Lớp:………SBD: ……. Phòng thi:……

**I. KIỂM TRA ĐỌC** (10 điểm)

**1. Đọc thành tiếng**  (4 điểm)

- GV cho HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt 3, tập 2 **(3đ)**

- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn văn vừa đọc do Gv yêu cầu **(1đ)**

**2. Đọc thầm và trả lời các câu hỏi sau (6 điểm)- (30 phút)**

**SỰ TÍCH SÔNG HỒ Ở TÂY NGUYÊN**

Ngày xưa, muông thú còn sống thành buôn làng, quanh một cái hồ lớn. Cuộc sống thật là tươi vui, đầm ấm.

Rồi một hôm, Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ. Cảnh hồ trở nên vắng lặng. Già làng Voi tức lắm, liền bảo dân làng cùng đánh đuổi Cá Sấu.

Trong một trận đánh, già làng Voi nhử được Cá Sấu ra xa hồ nước. Cá Sấu khát quá, cố chạy trở lại hồ. Nhưng đã muộn, lúc này cả làng xúm lại, vây kín mặt hồ. Muông thú các nơi cũng kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ giúp. Cá sấu không được uống nước để lấy thêm sức mạnh, nó bị già làng Voi đánh quỵ.

Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ. Dân làng bảo: những dấu chân của già làng Voi đánh nhau với Cá Sấu tạo thành hồ. Còn những dấu vết kéo gỗ ngang dọc hóa thành sông.

***Đọc thầm đoạn văn trên rồi ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc trả lời câu hỏi trong mỗi câu sau:***

**Câu 1.** (0,5 điểm) **Già làng Voi tức giận điều gì?**   
A. Cá Sấu đến ở cùng buôn làng.  
B. Cá Sấu đến chiếm hồ nước của buôn làng.  
C. Cá Sấu đến uống nước ở hồ nước.

**Câu 2.** (0,5 điểm) **Già làng Voi đã làm gì để đánh đuổi Cá Sấu?**

|  |  |
| --- | --- |
| A. Nhử Cá Sấu lên bờ  B. Nhử Cá Sấu ra xa hồ nước | C. Mời Cá Sấu đến nhà chơi.  D. Nhử Cá Sấu ra bãi lầy. |

**Câu 3.** (0,5 điểm) **Nhân vật già làng Voi và muông thú hợp sức lại để chiến thắng Cá Sấu trong câu chuyện thể hiện tinh thần gì của người dân ở Tây Nguyên?**

|  |  |
| --- | --- |
| A. Dũng cảm  B. Gan dạ | C. Đoàn kết  D. Anh hùng |

**Câu 4.** (0,5 điểm) **Muông thú đã giúp già làng Voi đánh đuổi Cá Sấu bằng cách nào?**

A. Kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ giúp.

C. Cho Cá Sấu uống no nước.

D. Đánh nhau với Cá Sấu

**Câu 5.** (0,5 điểm) **Câu nào dưới đây có hình ảnh nhân hóa?**

A.Cuộc sống thật là tươi vui, đầm ấm.

B. Già làng Voi tức lắm, liền bảo dân làng cùng đánh đuổi Cá Sấu.

C. Khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ

**Câu 6.** (0,5 điểm) **Câu *"Cảnh hồ trở nên vắng lặng."* thuộc kiểu câu nào?**

A. Ai làm gì? B. Ai là gì? C. Ai thế nào?

**Câu 7.** (1 điểm) **Bộ phận in nghiêng trong câu:"***Ngày xưa,* muông thú sống thành buôn làng **." trả lời cho câu hỏi nào?**

A. Như thế nào? B. Vì sao? C. Khi nào?

**Câu 8.** (1 điểm) **Tìm và ghi lại các từ chỉ hoạt động trong câu sau:**

***Cả làng xúm lại, vây kín mặt hồ.***

**Câu 9.** (1 điểm) **Đặt một câu nói về Cá Sấu có hình ảnh so sánh?**

**II. KIỂM TRA VIẾT** (10 điểm)

**1. Chính tả** (4 điểm): Thời gian 20 phút

Bài viết : ***Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục* ( Sách Tiếng Việt 3 tập 2- trang 94).**

**Viết đoạn từ: “*Vậy nên luyện tập... là sức khỏe*.”**

**2. Tập làm văn** (6 điểm): Thời gian 30 phút.

**Đề bài:** Viết một đoạn văn (từ 7 - 10 câu) kể về một việc làm tốt mà em đã làm góp phần bảo vệ môi trường.

**Gợi ý:**

+Em đã làm việc gì?( chăm sóc cây hoa ,nhặt rác,dọn vệ sinh...)

+ Kết quả ra sao ?

+ Cảm tưởng của em sau khi làm việc đó?

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN AN LÃO  **TRƯỜNG TH QUANG HƯNG** | **HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA**  **CUỐI HỌC KÌ II Môn: Toán - Lớp 3**  **Năm học: 2019 - 2020** |

**Bài 1 (1 điểm) :** Hs làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

1. B b. A

**Bài 2(1 điểm):** Hs làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

**Bài 3 (1 điểm):** Hs làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a, Từ 8 giờ kém 5 phút đến 9 giờ 3 phút là **68** phút

b, 8 giờ 17 phút tối hay còn gọi là **20** giờ **17** phút

**Bài 4 (1 điểm):** Hs làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

**Bài 5 (1 điểm):**

- Đặt tính và tính kết quả đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

- Kết quả đúng đặt tính sai, kết quả sai không cho điểm.

**Bài 6 (1 điểm):** Hs làm đúng mỗi phần được 0,25 điểm

**Bài 7 (1 điểm):** Hs làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

**Bài 8 (2 điểm):**

**Bài giải**

Mua 1 quả trứng hết số tiền là:

1 đ

15000 : 5 = 3000 (đồng)

Mua 8 quả trứng như thế hết số tiền là:

0,75 đ

3000 x 8 = 24000 (đồng)

0, 25 đ

Đáp số: 24000 (đồng)

**Bài 9:** (1điểm) Ví dụ:

Gọi số cần tìm là X, ta có : 8 x X = 3280 : 2

8 x X = 1640

X = 1640 : 8

X = 205

Vậy số cần tìm là 205

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN AN LÃO  **TRƯỜNG TH QUANG HƯNG** | **HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II**  **Môn: Tiếng Việt - Lớp 3**  **Năm học: 2019 - 2020** |

**I. KIỂM TRA ĐỌC**

**1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 4 điểm *( đọc 3 điểm, trả lời câu hỏi 1 điểm)***

- GV cho HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt 3, tập 2 **(3đ)**

- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn văn vừa đọc do Gv yêu cầu **(1đ)**

**II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm)**

**Câu 1:** B - 0,5 điểm **Câu 4:** A - 0,5 điểm

**Câu 2:** B - 0,5 điểm **Câu 5:** B - 0,5 điểm

**Câu 3:** C - 0,5 điểm **Câu 6:** C - 0,5 điểm

**Câu 7:** C - 1 điểm

**Câu 8** - 1điểm: Viết được mỗi từ chỉ hoạt động được 0,5 điểm

**Câu 9: Đặt một câu nói về cá Sấu có hình ảnh so sánh** (1 điểm)

**B. Kiểm tra viết (10 điểm)**

**1/ Chính tả nghe - viết** (4 điểm)

- HS viết đúng tốc độ, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ và đúng theo đoạn văn 4 điểm.

- Học sinh viết mắc 3 lỗi chính tả trong bài viết): trừ 1 điểm, (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định. Sai giống nhau trừ điểm một lần.

**2/ Tập làm văn** (6 điểm)

- Phần kiến thức: H viết được đoạn văn từ 7-10 câu kể được một hay nhiều việc làm tốt để bảo vệ môi trường như làm trực nhật lớp, không vứt rác, giấy ra lớp hay thường xuyên lau bàn, ghế, cửa sổ dọn vệ sinh sân trường , nơi ở …: 3 điểm

- Phần kĩ năng:

+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu, diễn đạt: 1 điểm

+ Điểm tối đa phần sáng tạo (Câu văn giàu hình ảnh, biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa) : 1đ

***Bài 9, 10 điểm chữ viết xấu trình bày cẩu thả, dập xóa trừ tối đa 1 điểm***

**BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN TOÁN 3**

**THEO THÔNG TƯ 22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức, kĩ năng** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Mức 4** | | **Tổng** | |
|  |  | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |
| Số học: phép cộng, phép trừ có nhớ không liên tiếp và không quá hai lần trong phạm vi 10 000 và 100 000; Nhân, chia số có đến năm chữ số với 9 cho) số có một chữ số. Làm quen với số La Mã và bảng thống kê số liệu đơn giản. | Số câu | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | Số điểm | 0,5 |  |  | 1 |  | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3 |
| Đại lượng và đo đại lượng: Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị đo diện tích (cm2); ngày, tháng, năm, xem lịch, xem đồng hồ; nhhận biết một số loại tiền Việt Nam. | Số câu |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Số điểm |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Yếu tố hình học: góc vuông; góc không vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn, tâm, bán kính, đường kính. | Số câu |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | Số điểm |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |
| Giải bài toán bằng hai phép tính | Số câu |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | Số điểm |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |
| Tổng | Số câu | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
|  | Số điểm | 0,5 |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 1 | 5 | 5 |

**MA TRẬN CÂU HỎI VÀ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI NĂM LỚP 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Chủ đề | | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Cộng |
| 1 | **Số học** | **Số câu** | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| **Câu số** | **1** | **7** | **8** | **6,10** | **1,7,8,6, 10** |
| 2 | **Đại lượng và đo đại lượng** | **Số câu** |  | 1 |  |  | 1 |
| **Câu số** |  | **2** |  |  | **2** |
| 3 | **Yếu tố hình học** | **Số câu** |  | 1 | 1 |  | 2 |
| **Câu số** |  | **3** | **4** |  | **3,4** |
| 4 | **Giải bài toán có lời văn.** | **Số câu** |  |  | **2** |  | **2** |
|  |  | **Câu số** |  |  | **,5,9** |  | **5,9** |
| *Tổng số câu* | | | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |