Trường Tiểu học Quang Phục  **BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I**

Họ và tên : ……..………………....... **NĂM HỌC: 2019 - 2020**

Lớp:………….. **MÔN TOÁN - LỚP 2**

 *Thời gian 40 phút*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Điểm |  Lời phê của giáo viên |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |

**I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)**

***Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng và hoàn thành các bài tập sau:***

**Câu 1.** (M1- 0,5 điểm) Số 95 đọc là:

 A. Chín lăm          B. Chín mươi lăm         C. Chín mươi năm D. Chín nhăm

**Câu 2**. (M1 - 0,5 điểm) Tổng của phép tính 46 + 54 = ?

 A. 99 B. 100 C. 90 D. 89

**Câu 3:** (M2 - 0,5 điểm) 8dm 5cm = …......cm

 A. 85 B. 85 cm C. 80cm D. 85dm

**Câu 4.**  (0,5 điểm) Chủ nhật tuần trước là ngày 22 tháng 12. Vậy Chủ nhật tuần này là ngày nào?

A. Ngày 7 tháng 12 B. Ngày 15 tháng 12

C. Ngày 17 tháng 12 D. Ngày 29 tháng 12

**Câu 5** : (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

Trong hình bên :

a/ M1: Có …… hình tam giác.

b/M3: Có …... hình tứ giác.

**II. PHẦN TỰ LUẬN(7 điểm)**

**Câu 6.** ( M1 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 + 45 | 61 - 36 | 100 - 64 | 7 + 53 |
| ………………….………………….…………………. | ………………….………………….…………………. | ………………….………………….…………………. | ………………….………………….…………………. |

…………………. …………………. …………………. ………………….

**Câu 7.** (a,M2 - b,M3- 1 điểm) Tìm x b) x + 18 = 81 - 25

|  |  |
| --- | --- |
| a) x - 38 = 54  | ................................................................... |
|  ....................................................... | ................................................................... |
|  ....................................................... | ................................................................... |

**Câu 8.** ( a,M2 ; b.M3 - 1 điểm) Thực hiện phép tính:

|  |  |
| --- | --- |
|  a, 45 + 33 - 17 = .................................. | b,100 - 57 - 13 + 18 = ............................... |
|  = ..................................... |  = ....................................... = ....................................... |

**Câu 9.** ( 2 điểm) Giải các bài toán sau:

a,Đội Một có 66 công nhân, đội Hai có nhiều hơn đội Một là 27 công nhân. Hỏi đội Hai có bao nhiêu công nhân? ( M2 - 1 điểm)

**Bài giải**

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

b,Thùng lớn đựng được 51 lít nước, thùng lớn đựng nhiều hơn thùng bé 19 lít nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước? ( M3 - 1 điểm)

**Bài giải**

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

**Câu 10.** Tìm một số, biết rằng tổng của số đó với số chẵn lớn nhất có một chữ số là hiệu của 64 và 30? ( M4 - 1 điểm)

**Bài giải**

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

 **GV coi, chấm :.................................. Phụ huynh kí.........................................**

 **biÓu ®iÓm chÊm bµi kiÓm tra CUỐI KÌ I MÔN TOÁN líp 2**

**NĂM HỌC 2019 - 2020**

1. **TRẮC NGHIỆM (3 điểm) : Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm**

**Câu 1.** Số 95 đọc là: **(M1)B. Chín mươi lăm**

**Câu 2**. Tổng của phép tính 46 + 54 = (M1) **C.** **100**

**Câu 3:** 8dm5cm = …......cm  **(M2) A. 85**

**Câu 4.**  Chủ nhật tuần trước là ngày 22 tháng 12. Vậy Chủ nhật tuần này là ngày :

 **(M2) Ngày 29 tháng 12**

**Câu 5** : Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng: **(M1)**

 Hình vẽ bên : Có 5 hình tam giác

 Có 3 hình tứ giác

 **II.TỰ LUẬN ( 7 điểm)**

**C©u 6** (2 ®iÓm) §Æt tÝnh vµ tÝnh ®óng mçi phÐp tÝnh 0,5 ®iÓm **(M1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  27+ 45  72  |  61- 36  25  |  100 - 64 36 |  7 + 53 60 |

**Câu 7** (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm**(M2)**

|  |  |
| --- | --- |
| a) x - 38 = 54 | b) x + 18 = 81-25  |
|  x = 54 + 38 (0,25 ®iÓm) |  x + 18 = 56 (0,25 ®iÓm) |
|  x = 92 (0,25 ®iÓm) |  x = 56 -18 x = 38 (0,25 ®iÓm)  |

**Câu 8.** (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm: **(M2)**

|  |  |
| --- | --- |
|  45 + 33 - 17 = 78 -17 | 100 - 57 - 13 + 18 = 43 -13+18 |
|  = 61 |  = 30 + 18 = 48hoặc 100 -57 -13 + 18 = 100 -( 57+13) + 18 = 100- 70 + 18 = 30 + 18 = 48 |

**Câu 9** (2 điểm) **(M2)** a, Bài giải:

Đội Hai có số công nhân là: ( 0,25 điểm)

 66 +27 = 93 ( *công nhân* ) ( 0,5 điểm)

 Đáp số: 93 *công nhân* ( 0,25 điểm)

 **(M3)** a, Bài giải:

Thùng bé đựng được số lít nước là: ( 0,25 điểm)

 51 - 19 = 32 ( lít) ( 0,5 điểm)

 Đáp số: 32 *lít nước* ( 0,25 điểm)

 **Câu 10** (1 điểm) **(M4)** Bài giải

 Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là 8: (0,25 ®iÓm)

 Gọi số phải tìm là x, ta có x + 8 = 64 - 30 (0,25 ®iÓm)

 x + 8 = 34

 x = 34 - 8 ( 0, 25 điểm)

 x = 26

 Đáp số: 26 (0,25 ®iÓm)

Trường Tiểu học Quang Phục  **BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I**

Họ và tên : ……..………………....... **MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2**

Lớp: .......  **NĂM HỌC: 2019 - 2020** *.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Điểm |  Lời phê của giáo viên |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **KIỂM TRA ĐỌC(10 điểm)**

**I.Đọc thành tiếng ( 4 điểm)**

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

**1.Đọc thầm bài**: **Bông hoa Niềm Vui**

Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau.

Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa.

Cánh cửa kẹt mở. Cô giáo đến. Cô không hiểu vì sao Chi đến đây sớm thế. Chi nói:

- Xin cô cho em được hái một bông hoa. Bố em đang ốm nặng.

Cô giáo đã hiểu. Cô ôm em vào lòng:

- Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.

Khi bố khỏi bệnh, Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo. Bố còn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa màu tím đẹp mê hồn.

 Phỏng theo **Xu-khôm-lin-xki**

 *(Mạnh Hưởng* dịch*)*

 **2. Làm bài tập:**

 ***Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất ở các câu 1, 2, 3, 4 và thực hiện yêu cầu của các câu còn lại:***

***Câu 1: Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì?***

A. Tìm bông cúc màu trắng.

B. Tìm bông cúc đại đóa.

C. Tìm bông hoa Niềm Vui để đem vào bệnh viện cho bố, làm dịu cơn đau của bố.

D. Để ngắm hoa trong vườn trường.

***Câu 2: Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui?***

A. Vì bông hoa rất đẹp.

B. Vì theo nội quy của trường, không ai được ngắt hoa trong vườn.

C. Vì bông hoa rất quý.

D. Vì Chi sợ cô giáo phê bình.

***Câu 3: Theo em, bạn Chi có những đức tính gì đáng quý?***

A. Hiếu thảo với bố mẹ.

B. Tôn trọng nội quy của nhà trường.

C. Thật thà với cô giáo.

D. Tất cả các ý trên.

***Câu 4: Câu chuyện trên cho em thấy điều gì?***

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

***Câu 5:* Tìm từ trái nghĩa**

 Vui..................; Khỏe......................

 Cao………….; Béo……………..

***Câu 6: Câu* “Bố còn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa màu tím đẹp mê hồn.”  *được viết theo mẫu câu:***

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

***Câu 7: Đặt 1 câu theo mẫu:* Ai làm gì? *để nói về hoạt động của học sinh.***

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

**Giáo viên coi, chấm Xác nhận của cha, mẹ học sinh**

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

**ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I**

**MÔN: TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC) - LỚP 2**

**NĂM HỌC 2019 – 2020**

**I. PHẦN ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (6 điểm)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Điểm** |
| 1 **M1** | C | 0,5 điểm |
| 2 **M1** | B | 0,5 điểm |
| 3 **M2** | D | 0,5 điểm |
| 4 **M4** | Câu chuyện cho em thấy tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn Chi. | 0,5 điểm |
|  |  |  |
| 5 **M1** | Vui. - buồn Khỏe - yếu Cao- thấp; Béo - gầy | 0,5 điểm |
| 6 **M2** | B | 0,5 điểm |
| 7 **M3** | - Đặt câu đúng mẫu, chữ đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm. VD: Bạn Hoa làm bài tập Tiếng Việt. | 1 điểm |

**B. PHẦN VIẾT *(10 điểm)***

**I. CHÍNH TẢ *(4 điểm)***

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ: 4 điểm

- Tốc độ viết đạt yêu cầu: *1 điểm.*

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, đúng cỡ chữ: *1 điểm*

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

*-* Trình bày đúng quy định, sạch, đẹp: *1 điểm*

**II. TẬP LÀM VĂN *( 6 điểm)***

- Viết đoạn văn ngắn khoảng 4 - 5 câu theo yêu cầu của đề bài. Viết đúng ngữ pháp, dùng từ

đúng, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ: 6 điểm

- Tùy theo mức độ sai sót về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 5,5; 5; 4,5; 4;

3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.)

**Đọc thành tiếng *(4 điểm)***:HS bốc thăm một trong các đề sau đọc và trả lời câu hỏi:

* Học sinh bốc thăm một bài tập đọc, đọc một đoạn theo yêu cầu của giáo viên

( 3điểm)

* Học sinh trả lời 1 trong 2 câu hỏi ( 1 điểm)

**ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2019 - 2020**

**MÔN: TIẾNG VIỆT (PHẦN VIẾT) - LỚP 2**

**TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC**

***(Thời gian làm bài 50 phút)***

**I. CHÍNH TẢ (nghe - viết) *(4 điểm):***

 ***Bài viết: Bông hoa Niềm Vui***

 Em hãy hái thêm hai bông nữa ,Chi ạ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.

**II. TẬP LÀM VĂN *(6 điểm):***

***Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau:***

**Đề 1**: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 - 5 câu) kể về con vật em yêu thích.

**Đề 2:** Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 - 5 câu) kể về một người thân của em.

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2**

**CUỐI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2019 - 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mạch kiến thức,kĩ năng | Số câu và số điểm | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Mức 4** | Tổng |
|   |   | TNKQ | TL | TNKQ | TL  | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL |
| Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung bài đọc bài: Câu chuyện bó đũa | Số câu | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   | 1 | 4 | 1 |
|   | Số điểm | 0,5đ |   | 0,5đ |  | 1đ |  |  | 1đ | 2 | 1 |
| Kiến thức kỹ năng Luyện từ & Câu: Đặt câu theo mẫu “ Ai làm gì?,từ trái nghĩa,Từ chỉ hoạt động, TN về họ hàng . | Số câu |  1 |   |  1 |  |   | 1 |   |  1 |  2 | **2** |
|   | Số điểm |  0,5đ |   |  0,5đ |  |   | 1đ |   |  1đ |  1đ | **2đ** |
| **Tổng** | Số câu | 2 |   | 2 |  | 2 | 1 |   | 2 | 6 | **3** |
|   | Số điểm | 1đ |   | 1đ |  | 1đ | 1đ |   | 2đ | 3đ | **3đ** |

**ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2019 - 2020**

**TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC**

**MÔN: TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG) - LỚP 2**

**ĐỀ 1. Bài đọc: Sáng kiến của bé Hà**. (SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 78)

Câu hỏi: 1. Hai bố con Hà chọn ngày nào làm "ngày ông bà" ? Vì sao?

 2. Bé Hà còn băn khoăn chuyện gì ?

**ĐỀ 2. Bài đọc: Câu chuyện bó đũa**. (SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 112)

Câu hỏi: 1. Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào ?

 2. Người cha muốn khuyên các con điều gì ?

**ĐỀ 3. Bài đọc: Cây xoài của ông em**. (SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 88)

Câu hỏi: 1. Tìm những hình ảnh đẹp của cây xoài cát ?

 2. Quả xoài cát chín có mùi, vị, màu sắc như thế nào

**ĐỀ 4. Bài đọc: Sự tích cây vú sữa**. (SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 96)

Câu hỏi: 1. Trở về nhà không thấy mẹ, cậu bé đã làm gì ?

 2. Thứ quả lạ xuất hiện trên cây như thế nào ?

**ĐỀ 5. Bài đọc: Bông hoa Niềm Vui**. (SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 104)

Câu hỏi: 1. Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui ?

 2. Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói thế nào ?

**ĐỀ 6. Bài đọc: Quà của bố**. (SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 106)

Câu hỏi: 1. Quà của bố đi câu về có những gì ?

 2. Quà của bố đi cắt tóc về có những gì ?

 **ĐỀ 7. Bài đọc: Tìm ngọc**. (SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 138)

 Câu hỏi: 1. Do đâu chàng trai có viên ngọc quý ?

 2. Ai đánh tráo viên ngọc ?

**ĐỀ 8. Bài đọc: Hai anh em**. (SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 118)

 Câu hỏi: 1. Người em nghĩ gì và đã làm gì ?

 2. Người anh nghĩ gì và đã làm gì ?

**ĐỀ 9. Bài đọc: Bé Hoa**. (SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 121)

 Câu hỏi: 1. Em Nụ đáng yêu như thế nào ?

 2. Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì, nêu mong muốn gì ?

 **ĐỀ 10. Bài đọc: Bà cháu**. (SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 86)

 Câu hỏi: 1. Trước khi gặp cô tiên, ba bà cháu sống thế nào ?

 2. Cô tiên cho hạt đào và nói gì ?