**TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH**

 **ĐỀ ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1A3 VÀ 1A4 - ĐỢT 2**

 **Họ và tên……………………………………………………….Lớp 1a..**

 **MÔN TOÁN**

**I.Trắc nghiệm:**

**Hãy chọn 1 đáp án là chữ A hoặc B,C,D cho câu trả lời đúng**

**Câu 1:** Số mười bảy được viết là :

A.71 B.170 C. 107 D. 17

**Câu 2:** Số 16 gồm 1 chục và :

A. 4 đơn vị B. 6 đơn vị C. 5 đơn vị D. 7 đơn vị

**Câu 3:** Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 12 + 3 ...... 10 + 7

A. > B. = C. <

**Câu 4:** Số điền vào chỗ chấm trong phép tính ….. + 3 = 16 :

A. 14 B. 13 C. 10 D. 12

**II. Tự luận:**

**Câu 5:** Đặt tính rồi tính:

 15+4 17 - 2 12 + 7 17 - 3 17 - 7

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

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

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

**Câu 6:** Tính:

15 + 2 + 0 = .......... 16 + 0 + 2 = .........

11 + 3 – 4 = ......... 18 – 8 + 7 = .........

19 – 5 – 2 = .......... 17– 4 – 3 = .........

**Câu 7:** Điền : >, <.=

 13……..18 19- 3……17

 15 + 3 …… 18 – 8 20……..17

 10+1…...11 17 - 2 …… 3 + 2

**Câu 8:** Viết các số 8, 13, 19, 20, 16, 10 theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………

 Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………...

**Câu 9:** Giải bài toán sau:

 Tùng có 15 viên bi, Tùng cho bạn 5 viên bi. Hỏi Tùng còn lại bao nhiêu viên bi?

 Tóm tắt:

 Tùng có : 15 viên bi

 Cho bạn : 5viên bi

 Còn lại : …. viên bi?

 Bài giải:

 ………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………

 …………………………………………………………………

 **Câu 10:** Hình bên có:

 - Có ....... hình tam giác

**TIẾNG VIỆT**

1. **Đọc thành tiếng**

**1/ Đọc các vần sau:**

 iên, on, am, ăm, ân, inh, ung, ăng, anh, uyên, ot, ât, oăt, ach, êch, ich, uc, âp, iêt.

**2/ Đọc các từ sau:**

kiên trì, xanh mướt, chuồn chuồn, diễn viên, buồn phiền, thua thiệt, sửa chữa, dưa chuột, vượt khó, xuyên suốt, bánh cuốn, chuột nhắt, ngạc nhiên, khuyên nhủ.

**3/ Đọc các câu sau**

Quanh nhà Vĩnh có đủ các loài hoa. Tháng hai hoa nở khắp dãy phố. Khách du lịch ai nấy bảo nhau: Xinh thật. Vĩnh ra oai: Nhà xinh, phố xinh.

 Bé Thoa ngoan thật là ngoan. Thoa chăm chỉ và cẩn thận. Thoa khá cả Văn lẫn Toán. Thoa hay nhặt rau đỡ mẹ. Có khi Thoa giã trầu cho bà.

 Bé Nhi bị cảm, trán hầm hập. Mẹ đã đắp khăn mát cho bé. Mẹ dặn chị Lan và các bạn đi thang gác thật nhẹ nhàng để bé ngủ.

 Kì nghỉ, sáo sậu ghé qua tổ bồ câu, rủ bồ câu đi tắm nắng. Ánh nắng chan hòa, ấm áp. Sáo sậu và bồ câu cảm thấy thật thú vị.

* **Câu hỏi : Em hãy tìm trong bài đọc trên các tiếng:**
* Có chứa vần : ich
* Có chứa vần: âu

**II. Viết:** *( Học sinh viết vào giấy vở, cỡ chữ nhỏ viết bằng bút mực*).

1/ Viết từ sau: Mỗi dòng 1 từ.

Buồn phiền.dưa chuột,khuyên nhủ, ngạc nhiên.

2/ (Tập chép):

Bà bị cảm

 Bà bé Hảo chẳng may bị cảm. Bố bé nhờ bác sĩ về khám bệnh cho bà. Mẹ bé thì nấu cháo cho bà ăn để giải cảm. Bé Hảo mang khăn cho bà lau. Cả nhà chăm lo cho bà. Bố mẹ bé bảo: Bà sẽ mau lành bệnh, bé an tâm nhé!

1. **Bài tập**

**Bài 1. Sắp xếp các từ sau để thành câu đúng:**

a. nhà, em, thường, ở, bố mẹ, giúp đỡ, quét nhà

……………………………………………………………………

b. em, ở trường, vui chơi, thường, bạn, cùng.

……………………………………………………………………

c. em, về nhà, tự học, bài tập, làm, và.

……………………………………………………………………

**Bài 2. Nối đúng để thành câu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bè gỗ |   | có đầy rêu |
| Miệng em bé |   | đang xây dở |
| Ngôi nhà |   | chúm chím |
| Bể cá |   | thả trôi sông |

**Bài 3. Viết tiếp các câu sau để kể về lớp học của em:**

- Lớp học của em có……………………………………………….

- Đến lớp em được…………………………………………………

- Các bạn chơi đùa cùng nhau …………………………………

- Em rất thích……………………………………………………