**TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH**

 **ĐỀ ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1A**

 **TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH CORONA**

**…………………………………………………………………..**

 **MÔN TOÁN**

1. **PHẦN TRẮC NGHIỆM:**

 ***Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng:***

**Câu 1:** Số liền trước số 11 là:

1. 9 B. 10 C. 12 D. 13

**Câu 2:** Số liền sau số 19 là:

 A. 18 B. 10 C. 20 D. 12

**Câu 3**: Một số cộng với 5 bằng 15. Số đó là ….

A. 11 B. 12 C. 13 D. 10

**Câu 4:** Kết quả phép tính :

 17 – 4 + 3=

 A. 16 B. 15 C. 17 D. 18

**B. PHẦN TỰ LUẬN:**

**Câu 5: *a) Đọc các số sau ( theo mẫu ):***

***11: mười một***

12;13;14;15;16;17;18;19;20.

***b) Viết ( theo mẫu )***

***mười ba: 13*** ; mười bảy……….; mười bốn………..; mười chín…………, hai mươi……..

**Câu 6: *Viết ( theo mẫu )***

***Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị.***

Số 18………………………………………………......

Số 12…………………………………………………..

Số 20…………………………………………………..

**Câu 7: *Tính:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11+4=15+3=2+ 16= | 17-2=17-6=17-7= | 17+2-5=13+6-3=19-5+0= |

**Câu 8: *Đặt tính rồi tính:***

17 + 2 13 + 3 11 + 6 19 - 4 17 - 5 18 – 6

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

**Câu 9: *Điền dấu >;<;= vào chỗ…***

 15…. 10+6 18 - 8 ….12+4 14+5 … 16+3

 18 …. 19 -1 13+4 …. 17-5 19+0…15+4

**Câu 10: *Viết phép tính thích hợp.***

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

 Có : 10 quả táo.

Thêm : 6 quả táo

Có tất cả : …….. quả táo?

**Câu 11**: Viết các số 16; 9; 15 ;19; 12. theo thứ tự :

 a.Từ bé đến lớn: ...........................................................................................................

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

**Câu 12**: *Em tóm tắt và giải bài toán sau:*

Em có 12 cái kẹo, mẹ cho thêm 5 cái kẹo. Hỏi em có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

 Tóm tắt:

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

 Bài giải:

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

 **MÔN TIẾNG VIỆT**

**1. Đọc** ( Phụ huynh cho học sinh đọc các bài SGK tập 2 Từ trang 70 đến trang 75)

**2. Viết – Cỡ chữ nhỏ - Viết vào vở ô li**

**Viết vần: iên(1 dòng) ; iêt (1 dòng); uyên(1 dòng) ; uyêt(1 dòng)**

**-Viết chữ cái : A,Ă,Â, B, C (Mỗi chữ 1 dòng)**

**- Chính tả: Nghe – viết**

 ***Biển NhaTrang***

Biển Nha Trang quanh năm xanh, màu xanh đặc biệt. Ngoài biển xanh là đảo Tre, đảo Yến. Sát liền mặt biển là bãi cát trắng tinh, kề đó có hàng phi lao yên ả.