|  |  |
| --- | --- |
| Họ tên: ………………………………………Lớp: 2…… | **BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I****MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2** |

**I. Đọc thành tiếng (4 điểm):**

- HS bắt thăm, đọc và trả lời câu hỏi theo nội dung đoạn đọc.

**II. Đọc thầm và làm bài tập** *(6 điểm)*: (Thời gian làm bài 30 phút)

***1. Đọc thầm:***

**Thần đồng Lương Thế Vinh**

 Lương Thế Vinh từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh.

Có lần, cậu đang chơi bên gốc đa cùng các bạn thì thấy một bà gánh bưởi đi qua. Đến gần gốc đa, bà bán bưởi vấp ngã, bưởi lăn tung tóe dưới đất. Có mấy trái lăn xuống một cái hố sâu bên đường. Bà bán bưởi chưa biết làm cách nào lấy bưởi lên thì Lương Thế Vinh đã bảo các bạn lấy nước đổ vào hố. Nước dâng đến đâu, bưởi nổi lên đến đó.

Mới 23 tuổi, Lương Thế Vinh đã đỗ Trạng nguyên. Ông được gọi là "Trạng Lường" vì rất giỏi tính toán.

 Theo CHUYỆN HAY NHỚ MÃI **2. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:**

**Câu 1: (0,5đ) Lương Thế Vinh từ nhỏ đã thế nào?**

A. Rất ngoan.

B. Rất nghịch.

C. Nổi tiếng thông minh.

**Câu 2: (0,5đ) Cậu bé Vinh đã thể hiện trí thông minh như thế nào?**

A. Nhặt bưởi trên đường trả bà bán bưởi.

B. Đổ nước vào hố để bưởi nổi lên.

C. Nghĩ ra một trò chơi hay.

**Câu 3:** **(0,5đ) Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ ngữ chỉ hoạt động.**

A. nước, dâng, lăn, nổi lên.

B. thông minh, dâng, nổi lên, lăn

C. chơi, dâng, lăn, nổi lên

**Câu 4:** **( M3- 0,5đ) Đặt một câu nêu đặc điểm về cậu bé Lương Thế Vinh.**

…………………………………………………………………………………

**Câu 5. (1đ) Gạch chân các từ chỉ sự vật có trong câu:**

“Có lần, cậu đang chơi bên gốc đa cùng các bạn thì thấy một bà gánh bưởi đi qua.”

**Câu 6. (1đ) Xếp các từ sau thành nhóm thích hợp: đỏ thắm, chạy theo, cõng, cao**.

a. Từ ngữ chỉ đặc điểm: .............................................................................................

b. Từ ngữ chỉ hoạt động:................................................................................................

**Câu 7: (0,5 điểm)** Từ nào chỉ hoạt động?

A. sấm chớp

B. quả cam

C. viết bài

D. ô tô.

**Câu 8: (0,5 điểm)**Câu nào là câu nêu đặc điểm?

A. Đôi mắt của bé đen láy.

B. Mẹ em là giáo viên.

C. Em đang đọc bài.

D. Hoa vẽ về các bác nông dân.

**Câu 9: (1 điểm)** Chọn *dấu chấm* hoặc *dấu chấm hỏi* điền vào ô trống.

Cô giáo đang giảng bài

Em có thích học môn Tiếng Anh không

**2. Tập làm văn (6 điểm) 25 phút**

***Em hãy lựa chọn 1 trong 3 đề để viết.***

Đề 1: Viết một đoạn văn( từ 3- 5 câu) tả một đồ dùng học tập.

Đề 2: Viết một đoạn văn( từ 3- 5 câu) tả về một đồ chơi.

Đề 3. Viết một đoạn văn (từ 3 – 5 câu) kể về việc đã làm cùng người thân.

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