**MA TRẬN NỘI DUNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 – CUỐI HỌC KÌ I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức** | **Số câu, số điểm** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Tổng** |
| **Đọc hiểu văn bản:**- Xác định được hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.- Hiểu được nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.- Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc. Biết liên hệ với bản thân và thực tế. Nêu được nội dung hoặc ý nghĩa mà câu chuyện muốn truyền tải. | Số câu | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Số điểm | 2 | 1 | 1 | 4 |
| **Kiến thức Tiếng Việt:**- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học.- Nhận biết được tính từ, động từ.- Đặt được câu đúng ngữ pháp hoặc viết 2-3 câu có sử dụng tính từ. | Số câu | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Số điểm | 1 | 1 | 1 | 3 |
| **Tổng** | Số câu | 6 | 2 | 2 | 10 |
| Số điểm | 3 | 2 | 2 | 7 |

**MA TRẬN CÂU HỎI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 – CUỐI HỌC KÌ I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chủ đề** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Tổng** |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |
| **1** | Đọc hiểu văn bản | Số câu | 4 |  |  | 1 |  | 1 | **6** |
| Câu số | 1-4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| **2** | Kiến thức tiếng Việt | Số câu | 2 |  |  | 1 |  | 1 | **4** |
| Câu số | 7-8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| **Tổng** | **6** |  |  | **2** |  | **2** | **10** |