**Đề kiểm tra giữa kì I**

**Môn : Tiếng Việt**

**Phần đọc thầm và làm bài tập**

**A.Đọc thành tiếng**

**B..Đọc thầm và trả lời câu hỏi**

**CÂU CHUYỆN VỀ CHỊ VÕ THỊ SÁU**

Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi lần được các anh giao nhiệm vụ gì Sáu đều hoàn thành tốt. Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra giam ở Côn Đảo.

Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước. Bọn giặc Pháp đã lén lút đem chị đi thủ tiêu, vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối. Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc. Bọn chúng kinh ngạc vì thấy một người trước lúc hi sinh lại bình tĩnh đến thế. Tới bãi đất, chị gỡ bông hoa từ mái tóc của mình tặng cho người lính Âu Phi. Chị đi tới cột trói: mỉm cười, chị nhìn trời xanh bao la và chị cất cao giọng hát.Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ: “ Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ”.Một tiếng hô: “Bắn”. Một tràng súng nổ, chị Sáu ngã xuống. Máu chị thấm ướt bãi cát.

(Trích trong quyển Cẩm nang đội viên)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

**Câu 1:** Chị Sáu tham gia hoạt động cách mạng năm bao nhiêu tuổi? (0,5 điểm)

A/ Mười lăm tuổi

B/ Mười sáu tuổi

C/ Mười hai tuổi

D/ Mười tám tuổi

**Câu 2:** Chị Sáu bị giặc bắt và giam cầm ở đâu? (0,5 điểm)

A/ Ở đảo Phú Quý

B/ Ở đảo Trường Sa

C/ Ở Côn Đảo

D/ Ở Vũng Tàu

**Câu 3:**  Đối diện với cái chết thái độ của chị Sáu như thế nào? (0,5điểm)

A/ Bình tĩnh.

B/ Bình tĩnh ,bất khuất, kiên cường.

C/ Vui vẻ cất cao giọng hát.

D/ Buồn rầu, sợ hãi.

**Câu 4:** Chị Sáu bị giặc Pháp bắt giữ, tra tấn, giam cầm ở Côn Đảo trong hoàn cảnh nào? (0,5điểm)

A/ Trong lúc chị đi theo anh trai

B/ Trong lúc chị đi ra bãi biển

C/ Trong lúc chị đang đi theo dõi bọn giặc.

D/ Trong lúc chị mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng.

**Câu 5**: Qua bài đọc, em thấy chị Võ Thị sáu là người như thế nào? (1 điểm)

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

Câu6 : Viết tên 5 trò chơi có ích mà em biết

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

**Câu 7:** Tính từ trong câu: “Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước”. là: (0,5 điểm)

A/ Hồn nhiên

B/ Hồn nhiên, vui tươi

C/ Vui tươi, tin tưởng

D/ Hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng

**Câu 8**: Động từ trong câu “Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc.”

A.Ra, ướt

B.Ngắt,cài

C.Ra, ướt, ngắt,cài,sương,đường

D.Ra, ướt, ngắt,cài

**Câu9**: Câu hỏi sau dùng để làm gì?

“ Chốc ra chơi cậu hãy nói chuyện có được không?”

a.Để hỏi bạn.

b.Để yêu cầu đề nghị.

c.Để khen bạn.

d.Để tự hỏi mình.

**Câu 10**: (0,5 điểm)

**Đặt** một câu kể ai làm gì và **xác định vị ngữ** trong câu đó.

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

**Đáp án**

|  |  |
| --- | --- |
| Câu 1: c  Câu 2: c  Câu 3 : b  Câu 4: D  Câu 5: chị Sáu yêu nước hiên ngang bất khuất trước kẻ thù | Câu 6: chơi chuyền,trốn tìm,xếp hình,ô ăn quan,rồng rắn lêm mây..  Câu 7: b,  câu8: d  Câu9: b  Câu 10: HS thực hiện đúng 2 yêu câu đạt 0,5 điểm |

**Ma trận**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chủ đề** | | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Mức 4** | | **Tổng** |
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |  |
| **1** | Đọc hiểu văn bản | Số câu | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Câu số | 1 ;2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| Số điểm | 1 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| **2** | Kiến thức tiếng Việt | Số câu |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| Câu số | 7 | 6 | 8;9 |  |  | 10 |  |  |  |
| Số điểm | 0,5 | 1 | 1 |  |  | 0,5 |  |  |  |
| Tổng | | Số câu | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | **10** |
| Số điểm | **1,5** | 0,5 | 1 | **0.5** | 0,5 | **0,5** |  | **0,5** | **5** |

**B. Kiểm tra viết: (10 điểm)**

**1. Chính tả nghe – viết (2 điểm)**

**Hương làng**

Làng tôi là một làng nghèo nên chẳng có nhà nào thừa đất để trồng hoa mà ngắm. Tuy vậy, đi trong làng, tôi luôn thấy những làn hương quen thuộc của đất quê. Đó là những mùi thơm chân chất, mộc mạc.

Chiều chiều, hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, thoáng bay đến, rồi thoáng cái lại đi. Tháng ba, tháng tư, hoa cau thơm lạ lùng. Tháng tám, tháng chín, hoa ngâu như những viện trứng cua tí tẹo ẩn sau tầng lá xanh rậm rạp thơm nồng nàn.

**2. Tập làm văn: (8 điễm)**

Đề bài: Em hãy tả lại một đồ chơi mà em thích.

**Đáp án: Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4**

**A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)**

**1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)**

**2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)**

**B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)**

1. Viết chính tả: (2 điểm) Giáo viên đọc bài cho học sinh viết

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

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

2. Tập làm văn (8,0 điểm)

1. Mở bài: HS viết đúng mở bài theo yêu cầu tả đồ chơi (1,0 điểm)

2. Thân bài: 4 điểm

+ Viết đúng nội dung đề bài: 1,5 điểm.

+ Kĩ năng diễn đạt câu: 1,5 điểm.

+ Cảm xúc trong từng ý văn, câu văn: 1,0 điểm.

3. Kết bài: Nói lên được tình cảm yêu mến hoặc suy nghĩ của mình về đồ chơi yêu thích: 1,0 điểm.

4. Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm.

5. Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm.

6. Sáng tạo: 1 điểm.

Bài kiểm tra cuối kì I

Môn : toán

Họ và tên:

Lớp :..........năm học 2019-2020

**A**.**Phần trắc nghiệm**

***Khoanh vào đáp án trả lời câu hỏi đúng***

**Câu 1**: Cho biểu thức (32 x 8) : 4 .Cách làm nào chưa đúng

a. (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8:4

b. (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

c. (32 x 8) : 4 = 32 x 8:4

d.( (32 x 8) : 4 = 256 : 4

**câu 2**: Các số sau đây số nào chia hết cho cả 2 và 3

a.113 b.122 c.1410 d. 111


**Câu 3**: số dư của phép chia 3100 : 200 là

a. 10 b.1 c.100 d.không có

**câu 4**: Điền số thích hợp

a.4 tấn 75 kg =...kg b. 5 dm23 cm2 =...cm2

**\*Câu 5.** Trong tứ giác ABCD có:



A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc với BC

C. AD song song với BC

D. AB song song với BC

Phần tự luận

Câu 6: Đặt tính rồi tính

162 356 + 19 583 967 035- 182 418 105x 263 5904 : 48

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

Câu 7

|  |  |
| --- | --- |
| a.Tìm x | b.Tính giá trị biểu thức |
| x x 15 = 315 +30 | 8612 – 25 x 104 |

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

Câu 8: Một hình chữ nhật có chu vi là 120 m. Chiều dài hơn chiều rộng 10 m.

a)Tính chiều dài chiều rộng hình chữ nhật.

b)Tính diện tích hình chữ nhật.

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

Câu 9:

|  |  |
| --- | --- |
| a)Tính nhanh  120 x 15 + 120 x 84 + 120  ………………………………………………….  …………………………………………………  ………………………………………………….  ………………………………………………… | b)Tìm y  y x 91 + y x 9 = 10000  …………………………………………………  …………………………………………………  …………………………………………………  ………………………………………………… |

**Đáp án**

|  |  |
| --- | --- |
| Mỗi câu đúng 0,5 điểm, câu 4: 1 điểm  1.A 2.C 3.C  4. 4075kg và 503 cm2  Câu 5: A  Câu 6: 2 điểm-đặt tính và tính đúngmỗi phần 0,5 điểm kết quả lần lượt  181939 ; 784617 ; 27615 ; 123  Câu 7(2 điểm)- mỗi phần đúng 1 điểm  X x 15 = 315 +30  X x 15 = 345  X = 345 : 15  X = 23  8612- 25 x 104  = 8612 – 2600  =6012 | Câu8:2 điểm  -Mỗi câu trẩ lời đúng và phép tính đúng 0,5 điểm và đáp số 0,5 điểm  3 chuyến đầu chở được tất cả là  720 x 3 = 2160(tấn)  5 chuyến sau chở được tất cả là  5 x 800 = 4000(tấn)  Trung bình mỗi chuyến chở được là:  (2160+ 4000) : (3+5) = 770(tấn)  Đáp số: 770 tấn hàng  Học sinh trình bày cách khác hợp lí cũng tính điểm tối đa  Câu 9: Khi tăng chiều rộng 6m, giảm chiều dài 6m được hình vuông do đó chu vi không thay đổi.Cạnh hình vuông là:  100: 4 = 25 (m)  Chiều dài hình chữ nhật là  25 + 6 = 31(m)  Chiều rộng hình chữ nhật là  25-6 = 19(m)  Diện tích hình chữ nhật là  31 x 19 = 589(m2)  Đáp số : 589m2  (Học sinh có cách giải khác đúng và hợp lí tính điểm tối đa) |

**Ma trận đề kiểm tra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| Đặt tính và thực hiện phép cộng trừ các số có sáu chữ số | Số câu- câu số | 2  1;2 | 1  6 | 1  3; | 2  7 |  |  |  |  | **3** | 3 |
| Số điểm | 1,0 | 2 | 0,5 | 2 |  |  |  |  | 1,5 | 4 |
| Chuyển đổi các số đo đơn vị đo-Nhận biết tên các góc  Tính chu vi diện tích hình vuông hính chữ nhật | Số câu- câu số | 1  5 |  | 1  4 |  |  |  |  | 1  9 | **2** | **1** |
| Số điểm | 0,5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1,5 | 1 |
| Giải toán có lời văn | Số câu-câu số |  |  |  |  |  | 1  8 |  |  | **0** | **1** |
| Số điểm |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2 |
| **Tổng** | Số câu- câu số | **3**  **1;2;5** | 1  6 | **2**  **3;4** | 1  7 |  | 1  8 |  | 1  9 | **5** | **4** |
| Số điểm | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 |  | 2 |  | 1 | 3 | 7 |

Môn Khoa học

**PHẦN I: TRẮC NGHIỆM**

**Câu 1** (*1 điểm)***:** Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

A. Không khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp  
B. Thức ăn  
C. Nước uống  
D. Tất cả các ý trên

**Câu 2** **(***1 điểm***):** Chất đạm và chất béo có vai trò:

A. Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K  
B. Xây dựng và đổi mới cơ thể  
C. Tạo ra những tế bào giúp cơ thể lớn lên.  
D. Tất cả các ý trên.

**Câu 3** **(***1 điểm***)** Nên ăn khoảng bao nhiêu muối trong một tháng?

1. Ăn vừa phải   
   B. Ăn theo khả năng  
   C. Ăn dưới 300g muối  
   D. Ăn trên 300g muối

**Câu** *4(1 điểm)*: Không khí có thành phần chính là:

1. Khí Ni-tơ  
   B. Khí Ôxi và khí Hiđrô  
   C. Khí Các- bô- níc và khí ni-tơ  
   D. Khí Ôxi và khí Ni-tơ

**Câu 5*(****1 điểm)***:**Không khí và nước có tính chất gì giống nhau:

Hòa tan một số chất.

1. B. Không màu, không mùi.  
   C. Chảy từ cao xuống thấp  
   D. Tất cả các ý trên.

**Câu 6**: (1,0 điểm) Thế nào là nước bị ô nhiễm?

A. Nước có màu, có chất bẩn.

B. Nước có mùi hôi, có chứa các vi sinh vật gây bệnh nhiều quá mức cho phép.

C. Nước chứa các chất hòa tan có hại cho sức khỏe.

D. Cả 3 ý trên.

**Câu 7(0,5 điểm)**. Hiện tượng nước trong tủ lạnh biến thành đá là hiện tượng:

A. Ngưng tụ

B. Đông đặc

C. Nóng chảy

D. Bay hơi

**Câu 8(0,5 điểm)**.:

Khi trong người cảm thấy khó chịu em cần phải làm gì?

A.Báo ngay cho bố, mẹ hoặc anh chị biết.

1. Không nói cho ai biết giấu kín.
2. Tự ý đi mua thuốc

D.Chỉ nói cho người lớn khi không thể chịu được nữa.

.Phần tự luận

**Câu 9**. Nên và không nên làm gì để phòng tráng tai nạn đuối nước?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Câu 10.**

 a.Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên?

**b.** Người ta vận dụng tính chất của nước để làm những gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đáp án

**PHẦN I: TRẮC NGHIỆM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Đáp án | D | A | C | D | B | D | B | A |

**Phần tự luận**

**Câu9 :Không nên:**

* **Chơi đùa gần ao hồ sông suối.**
* **Lội qua suối khi trời mưa,lũ, dông bão**

**Nên: giếng nước xây thành cao, chum vại , bể có nắp đậy**

* **Tập bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ tuân thủ quy định của bề bơi khu vực bơi.**

**Câu 10:Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước**

Mây trắng

Mây đen

Mưa

Hơi nước

Nước

**b.Vận dụng tính chất của nước để làm :áo mưa, phơi thóc, giặt quần áo, làm bể nước, .....**

**Ma trận đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạch kiến thức** | | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Mức 4** | | **Tổng** |
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |  |
| **1** | Con người và sức khỏe | Số câu | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| Câu số | 1;2 |  | 3;8 |  |  | 9 |  |  |  |
| Số điểm | 2 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |
| **2** | Vật chất và năng lượng | Số câu | 2 |  | 2 |  |  | 1/2 |  | 1/2 |  |
| Câu số | 4;6 |  | 5;7 |  |  | 10(a) |  | 10(b) |  |
| Số điểm | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,5 |  | 1 |  |
| Tổng | | Số câu | 4 |  | 4 |  |  | 1,5 |  | 0,5 | 10 |
| Số điểm | 4 |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 | 10 |

**Môn Lịch sử và Địa lí**

**A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)**

**I. LỊCH SỬ: (5 điểm)**

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

**Câu 1**: (1đ) Vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Đại La vào năm?

A. Năm 1011

B. Năm 1226

C. Năm 1010

D. Năm 1076

**Câu 2:** (1đ) Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước năm nào?

A. Năm 938

B. Năm 968

C. Năm 981

D. Năm 979

**Câu 3**:(1đ) Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc?

A. Nhử giặc vào sâu trong đất liền rồi tấn công.

B. Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, lợi dụng thuỷ triều lên rồi nhử giặc vào bãi cọc để tấn công tiêu diệt địch.

C. Chặn đánh giặc ngay cửa sông Bạch Đằng.

D. Kế “Vườn không nhà trống”

**Câu 4**:(1đ) Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì?

A. Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.

B. Xây dựng được thành Cổ Loa.

C. Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên và xây dựng được thành Cổ Loa.

D. Chế tạo được súng và nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.

**Câu 5:** (1đ)Nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên?

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

.

**II. ĐỊA LÍ: (5 điểm)**

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

**Câu 1:** (1đ) Đỉnh núi Phan-xi-păng có độ cao bao nhiêu mét?

A. 3134 mét

B. 3143 mét

C. 3314 mét

D. 3341 mét

**Câu 2:** (1đ) Nghề chính của người dân Hoàng Liên Sơn là gì?

A. Nghề nông

B. Nghề thủ công truyền thống;

C. Nghề khai thác khoáng sản.

D. Nghề đánh bắt thủy sản

**Câu 3**:(1đ) Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?

A. Lâm Viên

B. Di Linh

C. Kon Tum.

D. Đắk Lắk

**Câu 4:(**1đ) Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho thích hợp?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A |  | B |
| a) Ruộng bậc thang được làm |  | 1. dân cư đông đúc nhất nước ta. |
| b) Đất ba dan, tơi xốp |  | 2. thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm. |
| c) Dân tộc Thái, Dao, Mông |  | 3. sống ở Hoàng Liên Sơn. |
| d) Đồng bằng Bắc Bộ là nơi |  | 4. ở sườn núi. |

**Câu 5: Vì sao nói Hà Nội là trung tâm chính trị,văn hóa khoa học và kinh tế của cả nước?**

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

**Đáp án**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Môn Lịch sử | C | B | B | C | -Cả ba lần vua tôi quân dân nhà trần đều đồng lòng , mưu trí đánh thắng quân xâm lược |
| Địa lí | B | A | A | (a.4)  (b.2)  c.3  d.1 | -HN là thủ đô, có nhiều cơ quan lãnh đạo cao nhất  -Có nhiều trường đại học, viện nghiên cứu , bảo tàng hàng đầu của cả nước  -Nhiều nhà máy lớn, trung tâm thương mại..có hệ thống ngân hàng bưu điện |

**Ma trận đề**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạch kiến thức** | | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Mức 4** | | **Tổng** |
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |  |
| **1** | Môn Lịch sử | Số câu | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| Câu số | 1;2 |  | 3;4 |  |  | 5 |  |  |  |
| Số điểm | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| **2** | Môn Địa lí | Số câu | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Câu số | 1;2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Số điểm | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Tổng | | Số câu | 4 |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 10 |
| Số điểm | 4 |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 10 |