Trường Tiểu Học Phước Vĩnh B

|  |  |
| --- | --- |
| **Điểm** | **Nhận xét của GV** |
|  |  |

Tên học sinh……………………………….. Lớp: 1a..

**ÔN TOÁN Ở NHÀ**

**Bài 1: Tính**

14 + 3 = 18 - 2 = 16 + 3 = 17 - 6 =

12 + 4 = 16 – 5 = 15 + 2 = 13 – 13 =

12 + 6 = 19 – 6 = 13 + 5 = 15 – 2 =

**Bài 2: Đặt tính rồi tính**

12 + 5 11 + 8 14 + 2 13 + 5

………… …………. ………….. ………..

………… …………. ………….. ………..

………… …………. ………….. ………..

18 – 3 14 – 4 19 – 5 16 – 3

………… …………. ………….. ………..

………… …………. ………….. ………..

………… …………. ………….. ………..

18 – 6 13 + 3 17 – 5 16 – 1

………… …………. ………….. ………..

**………… …………. ………….. ………..**

**………… …………. ………….. ………..**

**Bài 3** : **Viết các số: 20, 16, 19, 12, 15**

a/ Theo thứ tự từ **bé đến lớn**: ……….………………………………………………

b/ Theo thứ tự **lớn đến bé:** …………………………...………………………….

**Bài 4: Viết các số: 15, 10, 18, 9, 5.**

a/ theo thứ tự từ bé đến lớn: ……….………………………………………………

b/ theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………...………………………….

**Bài 5: Viết các số: 9, 18, 15, 17, 19.**

a/ Theo thứ tự từ **lớn đến bé**: ……….………………………………………………

b/ Theo thứ tự từ **bé đến lớn**: …………………………...………………………….

**Bài 6**: Tính.

15 – 4 + 3 = …… 14 + 5 – 7 = …… 15 – 1 + 3 = ……

12 + 6 – 6 = …… 14 + 1 – 3 = …… 18 – 2 + 3 = ……

**Bài 7**: >, <, =

20 …..13 + 4 11 + 6 …..13 + 3 16 – 2 …. 12 + 5

19 …..16 + 2 12 + 4 ….18 – 4 16 + 1 …..15 – 0

18 … 4 + 14 18 +1 … 17 - 0 19 + 0 … 18 + 1

**Bài 8**: Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 7 ta có kết quả là 10. (HSKG)

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

**Bài 9**:

Đoạn thẳng bên có ……. điểm.

**Bài 10**: Điền số ?

16 + …… = 19 ……- 4 = 15 …… - 0 = 18

**Bài 11**: Bạn Lan có 12 quyển vở, mẹ cho thêm 5 quyển vở nữa. Vậy số vở Lan có tất cả là:

A. 12 B. 16 C. 17 D.18

**Bài 12**: Điền số:

…...+ 2 - 6 + 2 = 15

Số đó là: ……….. vì: .............................................

**Bài 13** : Viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán thích hợp :

a. Mẹ có 15 con gà, mẹ bán đi 5 con gà. Hỏi………………..…………………………………………………..………………?

b. Hải có 12 lá cờ, chị cho thêm 3 lá cờ.

Hỏi…………………………………………………….…………...............................?

**Bài 14**: Cho các số sau: 16,14, 17, 19

Số lớn nhất là:

A. 14 B. 16 C. 17 D.19

**Bài 15** : Dấu cần điền vào chỗ chấm của: 17 - 2….16 + 1 là:

A. = B. < C. >

**Bài 16** : Kết quả của phép tính: 18 - 2 + 3 – 6 =

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

**Bài 17** : Số ?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số liền trước | Số đã biết | Số liền sau |
|  | 18 |  |
|  | 16 |  |
|  | 15 |  |
|  | 14 |  |

Trường Tiểu học Phước Vĩnh B

Tên học sinh: ………………………… Lớp 1A1…

|  |  |
| --- | --- |
| **Điểm** | **Nhận xét của GV** |
|  |  |

**ÔN TẬP Ở NHÀ**

**Bài 1: Đọc: Cây dừa**

**Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu**

**Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng**

**Thân dừa bạc phếch tháng năm**

**Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao**

**Đêm hè hoa nở cùng sao**

**Tàu dừa - chiếc lược trải vào mây xanh**

**Ai đem nước ngọt nước lành**

**Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa.**

**Bài 2**

**a.** Điền **dấu hỏi** hay **dấu ngã** ?

Cái **chôi** con **muôi** cái **mui** **tuôi** thơ **ngưi** mùi

**ngương** cửa **ênh** ương nương **rây** đòn **bây** tấm **vai**

**ngo** lời **ngo** hẻm **bơ ngơ** **chơ** hàng **tuôi** trẻ

**b.** Điền **in** hay **inh** và dấu thanh ?

máy t….. x……lỗi t………thần số ch……

bình m….. x…..tươi h…….ảnh v……quang

**c**. Điền **ng** hay **ngh?**

….…..e ngóng ……ọn cây …..…..ề nghiệp …..…át hương

**d.** **ch** hay **tr** :

…..ung thu …….ung sức …….ường học …….ăm sóc

…ương trình ….ong xanh ….ang trại cây …e …e nắng

hình…òn ….ông nom …ăm sóc …ói chang con …âu

**Bài 3:**

Điền **tiếng có vần en hoặc ên** :

dế m……… áo l…… đ…………điện

lá s….. ốc s……….. con nh…..

mũi t………… kh…. ngợi v ……đường

**Bài 4 :** Viết đoạn thơ sau vào vở.

**Mèo con đi học**

**Mèo con buồn bực**

**Mai phải đến trường**

**Bèn kiến cớ luôn**

**Cái đuôi tôi ốm.**

**Cừu mới be toáng**

* Tôi sẽ chữa lành
* Nhưng muốn cho nhanh
* Cắt đuôi khỏi hết

**Bài 5 : Nối**

cái thước kẻ cho Lan

Mẹ mua

Lan cặm cụi

rất hiếu thảo và lễ phép

viết bài

Bé

**Bài 6 : Gạch chân lỗi sai chính tả trong các từ sau:**

tương nai, học bày, màu sanh, chong veo, cái thướt, lần lược, số mừi, sinh đẹp,

xíp hàng, tấm lồng, bản tinh, thíp mời, típ nối, cái càu, dòng song, buông làng,

càn cua, họ hàn, dọt sương, nương nghô, học tặp, mên mông, ngác hương, tắp nặp.

**Bài 7:**  Viết lại cho đúng các từ trên:

**Mẫu : tương lai ..……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Bài 8: Các em hãy đọc và tập trả lời câu hỏi trong các bài tập đọc của sách thực hành Tiếng Việt lớp 1 tập 2 nhé!**