**PHIẾU ÔN TẬP TỪ NGÀY 23/3/2020 ĐẾN NGÀY 29/3/2020**

**Họ tên học sinh: ……………………………………………….. Lớp 1……..**

**PHIẾU TOÁN SỐ 1**

**Bài 1: Đặt tính rồi tính:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 + 14 | 29 – 9 | 4 + 35 | 26 – 3 | 3 + 15 | 27 – 1 | 8 + 2 | 10 – 6 |
| ………... | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... |
| ………... | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... |
| ………... | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... |

**Bài 2: Điền dấu > , < , =**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 + 2 …….… 17 – 0  …… …… | 27 – 1 …….… 29 – 4  …… …… | 18 – 3 …….… 15 + 3  …… …… |
| 5 + 2 + 21 …… 39 - 17 – 0  …… …… | 17 – 1 - 3 …….19 – 4 + 0  …… …… | 8 – 3 + 43 ……30 + 15 + 3  …… …… |

**Bài 3: Số**

- Các số có một chữ số đã học là: ……………………………………………………

- Viết các số có 2 chữ số từ 14 đến 20: ………………………………………………

- Viết các số có 2 chữ số từ 10 đén 20: …………………………………………*……………*

**Bµi 4: Giải bài toán sau**:

a, Bµ cã : 10 con gµ b, Em h¸i :17 qu¶ cam

MÑ cã : 6 con gµ Em biÕu bµ: 7 qu¶ cam

C¶ bµ vµ mÑ: … con gµ? Cßn l¹i : …. qu¶ cam?

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

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

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

**\*Bài 5 : Điền chữ số thích hợp vào ô trống**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 + = 19 | 8 – = 14 |
| 1 - 5 = 5 | - 14 = 0 |

**\*Bài 6 : Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng ngang, theo cột dọc, theo đường chéo đều có kết quả bằng 9**

3

2

4

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 1**

Đọc và trả lời câu hỏi của bài sau:

**TRƯỜNG EM**

Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.

Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt. Trường học dạy em những điều hay.

Em rất yêu mái trường của em.

1.Tìm trong bài các tiếng có:

Vần ai:…………………………………………………………………..

Vần ay:………………………………………………………………….

2.Tìm 3 từ ngoài bài có tiếng chứa vần

Ai:……………………………………………………………………………….

Ay:………………………………………………………………………………..

1. Viết 1 câu có tiếng chứa vần

Ai:………………………………………………………………………………… Ay:…………………………………………………………………………………

1. Bài đọc có mấy câu?
2. 5 câu b. 4 câu c. 6 câu
3. Bài đọc được chia làm mấy đoạn?
4. 1 đoạn b. 2 đoạn c. 3 đoạn

Chép đoạn sau vào vở( tên bài lùi 4 ô, đầu đoạn lùi 1 ô, viết hết giấy xuống dòng, viết sát lề)  
 Trường em

Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt. Trường học dạy em những điều hay.

Em rất yêu mái trường của em.

Bài tập

Điền vần ai hay ay và dấu thanh thích hợp

Gà m………… tr…………… hè, m…………………. ảnh,, t…………… giỏi, bạn g……………, v…………… hồng, kh…………….. đá

**PHIẾU TOÁN SỐ 2**

**Bµi 1: Sè:**

|  |  |
| --- | --- |
| Sè 16 gåm…chôc vµ……®¬n vÞ. | Sè 15 gåm …..chôc vµ …..®¬n vÞ. |
| Sè…… gåm 1 chôc vµ 5 ®¬n vÞ. | Sè ……gåm 1 chôc vµ 3 ®¬n vÞ. |

**Bµi 2:** **TÝnh**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24 + 4 + 0 =…… | 43 + 5 + 1 =……. | 13 + 0 + 24 =……. |
| 15 + 21 + 1 =…… | 16 + 0 + 12 =……. | 14 + 1 + 23 =……. |

**Bµi 3: §Æt tÝnh råi tÝnh:**

19 – 8 56 + 2 36 + 12 3 + 14 48 – 2 68 - 6

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

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

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

**Bµi 4 : >, <, =**

17 + 1 ........ 13 + 5 19 – 2 ...... 16 42 – 10 – 2 ........ 3 chục

15 + 2 ....... 2 + 15 18 – 8 .......12 85 – 42 – 13........ 4 chục

**Bµi 5:** Điền số thích hợp vào chỗ trống:

|  |  |
| --- | --- |
| Số liền trước của 6 là số ....  Số liền sau của 0 là số ....  Số liền trước của 20 là số ....  Số liền trước của 2 là số ....  Số liền sau của 19 là số .... | Số 17 đứng liền trước số …  Số 15 đứng liền sau số …  Số 14 đứng liền trước số …  Số 20 đứng liền sau số …..  Số 11 đứng liền trước số … |

**Bµi 6: Gi¶i to¸n theo tãm t¾t:**

Hà cã:17 bông hoa Nhà An nuôi : 46 con vịt

Hà tặng cô: 5 bông hoa Mẹ bán đi : 2 chục con vịt

Hà cßn l¹i:..... b«ng hoa? Nhà An còn lại:…….con vịt ?

Đổi :………………….………………

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

**\*Bài 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống:**

a) 15,16, 17, …..,

b) 14,16,18, …..,

c) 11, 13, 15, ….., …..,

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 2**

Đọc trả lời câu hỏi của bài sau:

**TẶNG CHÁU**

Vở này ta tặng cháu yêu ta

Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là

Mong cháu ra công mà học tập

Mai sau cháu giúp nước non nhà.

Hồ Chí Minh

1. Bài thơ trên do ai sáng tác
2. Bác Hồ b. Cô giáo c. Học sinh
3. Bác Hồ tặng vở cho ai?
4. Các cháu thiếu nhi b. Các cụ già c. Các anh chị đoàn viên
5. Bác Hồ mong các cháu làm điều gì?

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

4. Tìm tìm trong bài các tiếng có

âm đầu n:…………………………………………………………………………….

âm đầu l:…………………………………………………………………………….

1. Tìm 3 từ ngoài bài có tiếng chứa vần :

au:…………………………………………………………………………

ao:…………………………………………………………………………

1. Viết câu có tiếng chứa vần :

au:…………………………………………………………………………

Chép bài thơ trên vào vở ( tên bài lùi 4 ô, các chữ đầu câu lùi 1 ô, chữ Hồ viết thẳng chữ nước)

**Tặng cháu**

Vở này ta tặng cháu yêu ta

Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là

Mong cháu ra công mà học tập

Mai sau cháu giúp nước non nhà.

Hồ Chí Minh

**PHIẾU TOÁN SỐ 3**

**Bµi 1: ViÕt:**

- C¸c sè tõ 19 ®Õn 10:.............................................................................................................

**Bµi 2: a)** Điền số thích hợp vào chỗ trống:

|  |  |
| --- | --- |
| Sè 10 gồm…chục và…đơn vị | Sè 19 gồm…chục và…đơn vị |

**b).** Viết theo mẫu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 = 10 + 7  12 = …… + … | 10 = …… + …  15 = ……. + … | 11 = ….. + …  20 = …… + … |

**Bµi 3: §Æt tÝnh råi tÝnh:**

19 – 4 15 + 1 7 + 12 5 + 13 17 – 2 18 - 8

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

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

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

**Bµi 4 : >, <, =**

1 + 14 ........ 2 + 11 17 – 7 ...... 10 30 + 20 + 10.......30 – 20 + 10

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

3 + 13 ....... 14 + 3 19 – 9 .......10 60 – 20 – 10 ......20 + 10 + 1

.......... ......... ........ ……… ………

**Bµi 5: ViÕt c¸c sè 11, 1, 20, 9, 16, 0, 17 theo thø tù:**

a, Tõ bÐ ®Õn lín:.................................................................................................

b, Tõ lín ®Õn bÐ:...............................................................................................

**Bµi 6: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp**:

a, Hµ cã : 15 quyÓn vë b, MÑ cã : 19 qu¶ trøng

Mai cã : 5 quyÓn vë MÑ biÕu bµ: 1chục qu¶ trøng

C¶ hai b¹n : … quyÓn vë? MÑ cßn l¹i : ….qu¶ trứng?

Đổi :………………….………………

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

**\* Bµi 7: Sè?**

- Cã … h×nh tam gi¸c.

- Cã … ®o¹n th¼ng.

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 3**

Đọc trả lời câu hỏi của bài sau:

CÁI NHÃN VỞ

Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp. Giang lấy bút nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở.

Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở

1.Bài đọc trên có mấy câu?

1. 4 câu b. 5 câu c. 3 câu

2. Bài đọc trên có mấy đoạn?

A, 3 đoạn b. 2 đoạn c. 1 đoạn

3. Tìm trong bài các tiếng có :

Âm đầu l:……………………………………………………………………………….

Âm đầu n:……………………………………………………………………………..

Vần ang:…………………………………………………………………………….

4. Tìm 3 từ ngoài bài có:

Vần ang:………………………………………………………………………………….

Vần ac:……………………………………………………………………………………

5.Viết một câu có tiếng chứa vần ang:

………………………………………………………………………………………….

6.Bạn Giang viết những gì trên nhãn vở:

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

Chép đoạn sau vào vở:( tên bài lùi 3 ô, đầu đoạn lùi 1 ô, viết hết giấy xuống dòng, viết sát lề)

Cái nhãn vở

Giang lấy bút nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở.

Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở

**PHIẾU TOÁN SỐ 4**

**Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh:**

39 – 14 21 + 18 16 + 0 5 + 31 28 – 2 18 - 17

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

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

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

**Bµi 2 : TÝnh nhÈm:**

17 – 4 = ….. 14 – 2 =….. 17 + 2 =….. 10 + 5 =…..

16 – 5 = ….. 17 – 6 =…. . 12 + 5 =….. 15 + 3 =…..

**\* Bµi 3 : Sè?**

..... + 10 = 15 10 + ........= 17 18 = 4 + ......

12 + ..... = 17 .......+ 5 = 19 16 = 12 + .......

**Bµi 4: ViÕt:**

**- C¸c sè tõ 10 ®Õn 19:**……………………………………………….

**- C¸ch ®äc sè**: 17: mư­êi b¶y 11: .. ……….........

14: .. ………......... 15: ………............

**- Sè? :** Sè 18 gåm ... chôc vµ .... ®¬n vÞ. Sè 21 gåm ... chôc vµ ... ®¬n vÞ

Sè 44 gåm ... chôc vµ .... ®¬n vÞ. Sè 7 gåm ... chôc vµ ... ®¬n vÞ

Sè 78 gåm ... chôc vµ .... ®¬n vÞ. Sè 60 gåm ... chôc vµ ... ®¬n vÞ

**Bµi 5 : >, <, =?**

16 ….. 15 + 2 12 + 6 ….. 11 + 2 14 + 3 …… 5 +12

**Bài 6 :** Trên cành có 15 con chim, có thêm 3 con chim bay đến. Hỏi trên cành có tất cả bao nhiêu con chim?

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

**Bài 7 : Xếp các số sau : 5, 13, 8, 9, 14, 20, 30, 25, 41 theo thứ tự**

a) Từ lớn -> bé : ................................................................................................................

b) Từ bé -> lớn : ................................................................................................................

**\*Bài 8 : Điền số ?** 1, 3, ......, 7, ........, 11, 13, ........., ………

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 4**

Đọc trả lời và câu hỏi của bài sau:

**Bàn tay mẹ**

Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.

Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.

Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.

1.Bài đọc trên có mấy câu?

1. 4 câu b. 5 câu c. 6 câu

2. Bài đọc trên có mấy đoạn?

A, 3 đoạn b. 2 đoạn c. 1 đoạn

3. Tìm trong bài các tiếng có :

Âm đầu l:……………………………………………………………………………….

Âm đầu n:……………………………………………………………………………..

Vần an:…………………………………………………………………………….

4. Tìm 3 từ ngoài bài có:

Vần at:……………………………………………………………………………………

5.Viết một câu có tiếng chứa vần an:

………………………………………………………………………………………….

6. Bài văn cho con biết điều gì?

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

Chép đoạn sau vào vở:( tên bài lùi 3 ô, đầu đoạn lùi 1 ô, viết hết giấy xuống dòng, viết sát lề)

Bàn tay mẹ

Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy

Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ

**PHIẾU TOÁN SỐ 5**

**Bµi 1**: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

|  |  |
| --- | --- |
| 15 – 3 + 5 = 15 ⬜  25 – 2 + 15 = 28 ⬜  15 + 12 – 17 = 10 ⬜ | 16 – 6 + 2 = 15 ⬜  5 + 12 – 3 = 15 ⬜  16 – 3 – 0 = 13 ⬜ |

**Bµi 2**: TÝnh

12 + 3 = .... 15 + 1 = ..... 0 + 14 + 1 = ....... 1 + 4 + 10 =..........

4 + 13 =.... 14 + 2 = ..... 12 + 0 + 1 = ........ 12 + 0 + 5 =...........

**Bµi 3**: ViÕt c¸c sè 3, 13, 10, 9, 1, 18 ,21 , 26 , 30 theo thø tù:

a,Tõ bÐ ®Õn lín: ............................................................................

b,Tõ lín ®Õn bÐ: .............................................................................

**Bµi 4: §Æt tÝnh råi tÝnh:**

15 – 15 41 + 13 12 + 0 25 + 10 12 – 2 59 - 37

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

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

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

**Bµi 5**:

a. §iÒn dÊu >, < , = ?

2 + 15 ... 15 14 .... 13 + 2 16 + 3 ... 10 + 9 13 + 4 .....12 + 5

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

b. §iÒn sè thÝch hîp vµo chç ...

16 = ... + 3 12 + .... = 17 11 + .... = 13 15 + .... = 15 + 2

\***Bµi 6**: Bé hái được 13 bông hoa hồng và 5 bông hoa ly để tặng bà và mẹ. Hỏi bé đã hái được tất cả bao nhiều bông hoa?

*Bµi gi¶i*

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

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 5**

Đọc trả lời và câu hỏi của bài sau:

**Cái Bống**

Cái Bống là cái bống bang

Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm

Mẹ Bống đi chợ đường trơn

Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.

Đồng dao

1. Tìm trong bài các tiếng có :

Âm đầu l:……………………………………………………………………………….

Âm đầu n:……………………………………………………………………………..

Vần anh:……………………………………………………………………………….

4. Tìm 3 từ ngoài bài có:

Vần anh:……………………………………………………………………………………

Vần ach:……………………………………………………………………………………

5.Viết một câu có tiếng chứa vần anh:

………………………………………………………………………………………….

6.Hãy kể vài việc mà con đã làm giúp bố mẹ:

…………………………………………………………………………………………..

Chép đoạn sau vào vở:( tên bài lùi 4 ô, dòng 6 chữ lùi 1 ô, dòng 8 chữ viết sát lề, chữ đồng viết thẳng chữ mưa)

Cái Bống

Cái Bống là cái bống bang

Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm

Mẹ Bống đi chợ đường trơn

Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.

Đồng dao