**Họ và tên: ..............................................................Lớp ..........**

**BÀI ÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 1**

( PHỤ HUYNH XEM VÀ TẢI XUỐNG CHO HS LÀM BÀI Ở NHÀ)

**Bài 1: Viết các số từ 0 đến 20**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Bài 2: Viết các số từ 20 đến 0**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Bài 3: Viết các số sau:**

|  |  |
| --- | --- |
| a) Mười:. . . . . . . . . . . . . . . .  Mười một:. . . . . . . . . . . . . .  Mười hai:. . . . . . . . . . . . . . .  Mười ba:. . . . . . . . . . . . . . .  Mười bốn:. . . . . . . . . . . . . .  Mười lăm:. . . . . . . . . . . . . .  Mười sáu:. . . . . . . . . . . . . .  Mười bảy:. . . . . . . . . . . . . .  Mười tám:. . . . . . . . . . . . . . .  Mười chín:. . . . . . . . . . . . . . .  Hai mươi:. . . . . . . . . . . . . . | b) Một chục:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và một đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và hai đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và ba đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và bốn đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và năm đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và sáu đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và bảy đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và tám đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và chín đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hai chục:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

**Bài 4 . Viết cách đọc các số sau:**

10 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

13 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

14 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

15 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

16 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

17 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

18 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

19 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

20 đọc là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

**Bài 5. Tính nhẩm:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10+1 =. . . . . .  10+2 =. . . . . .  10+3 =. . . . . .  10+4 =. . . . . .  10+5 =. . . . . .  10+6 =. . . . . .  10+7 =. . . . . .  10+8 =. . . . . .  10+9 =. . . . . .  10+10 =. . . . . | 11-1 = . . . . .  12-2 = . . . . .  13-3 =. . . . .  14-4 =. . . . .  15-5 =. . . . . .  16-6 =.. . . . .  17-7 =. . . . . .  18-8 =. . . . . .  19-9 =.. . . . .  20-10 =. . . . . | 10+1 = . . . . . . . . . . .  11+1 =. . . . . . . . . . . . .  12+1 =. . . . . . . . . . . . .  13+1 =. . . . . . . . . . . . .  14+1 =. . . . . . . . . . . . .  15+1 =. . . . . . . . . . . . .  16+1 =. . . . . . . . . . . . .  17+1 =. . . . . . . . . . . . .  18+1 =. . . . . . . . . . . . .  19+1 =. . . . . . . . . . . . . | 11-1 = . . . . . . . . . . . . . . . .  12-1 =. . . . . . . . . . . . . . . . .  13-1 =. . . . . . . . . . . . . . . . .  14-1 =. . . . . . . . . . . . . . . . .  15-1 =. . . . . . . . . . . . . . . . .  16-1 =. . . . . . . . . . . . . . . . .  17-1 =. . . . . . . . . . . . . . . . .  18-1 =. . . . . . . . . . . . . . . . .  19-1 =. . . . . . . . . . . . . . . . .  20-1 =. . . . . . . . . . . . . . . . . |

**Bài 6 . Viết phép tính thích hợp:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Có : 1 gà mẹ  Có : 10 gà con.  Có tất cả:. . . . . . . . con gà?   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |     b. Có : 11 trái mít.  Hái : 1 trái mít.  Còn lại :. . . . . . . . trái mít.?   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |

**Bài 7. Viết *(theo mẫu).***

- Số 12 gồm .... chục vị .... đơn vị - Số 10 gồm ..... chục vị .... đơn vị - Số 15 gồm .... chục vị .... đơn vị - Số 18 gồm ..... chục vị .... đơn vị

- Số 20 gồm .... chục vị .... đơn vị - Số 14 gồm ..... chục vị .... đơn vị

Bài 8 : Điền số:

3 + 2 = 10 - ........... 10 – 2 + ........ = 10

8 – 3 - ........= 2 4 + 1 = 2 + ..........

8 – 1 = 2 + ........... 10 – 5 = 8 - ............

4 + 2 + .......= 9 3 + 3 + ...... = 10

**Bài 8: Điền >, <, =**

**14 ......12 16.......12 18 .......11**

**15 ......20 15........19 14 .......19**

**10 ......11 18 ........15 16 .......10**

**12 + 4 ........13 – 3 10 + 2 + 2 ..........17 - 7**

**14 – 2 .........18 – 6 11 + 8 – 3 .....14 + 2**

**12 – 2 + 5 ......13 + 1 + 1 14 – 4 + 1 .....19 – 9**

**Bài 9. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.**

- Số liền trước của 10 là ...... - Số liền sau của 12 là ......

- Số liền trước của 13 là ...... - Số liền sau của 14 là ......

- Số liền trước của 19 là ...... - Số liền sau của 19 là ......

- Số liền trước của 15 là ...... - Số liền sau của 17 là ......

- Số liền trước của 12 là ...... - Số liền sau của 10 là ......

**Bài 10:**

a. Khoanh tròn vào số lớn nhất : b. Khoanh tròn vào số bé nhất :

10  ;  7 ; 12 ; 19 ; 15 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

19 ; 12 ; 17; 10 ; 20 11 ; 9 ; 18 ; 14 ; 10

**Bài 11 . Viết phép tính thích hợp.**

**a)**  Có : 7 cái kẹo **b)** Có : 9 con lợn

Cho thêm : 3 cái kẹo Bán : 6 con lợn

Có tất cả : .... cái kẹo? Còn lại : ..... con lợn?

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

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

**Bài 12. Đặt tính rồi tính.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 - 6  .........  .........  ......... | 10 + 6  .........  .........  ......... | 18 - 5  .........  .........  ......... | 16 + 3 17 - 4  ......... .........  ......... .........  .......... ......... |
| 12 + 5  .........  .........  ......... | 14 + 4  .........  .........  ......... | 19 - 7  .........  .........  ......... | 13 + 3 16 - 3  ......... .........  ......... ............  ......... ............ |

**Bài 13. Tính.**

|  |  |
| --- | --- |
| 14 + 2 + 2 =..........  15 + 4 + 0 = .........  12 + 3 + 1 = ......... | 19 - 5 + 3 =..........  10 + 7 - 5 = ..........  14 - 4 + 4 = ......... |

**Bài 14. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.**

- Số liền trước của 12 là ...... - Số liền sau của 14 là ......

- Số liền trước của 15 là ...... - Số liền sau của 10 là ......

- Số liền trước của 17 là ...... - Số liền sau của 19 là ......

Bài 15: Viết các số: 12, 18, 10, 9 15

Theo thứ tự từ bé đến lớn: ................................................................

Theo thứ tự từ lớn đến bé:................................................................

***Khoanh tròn chữ đặt trước câu trả lời đúng***

**Câu 1**: Trong các số  17,  16  ,11,  9 , 20  số lớn nhất là:

                    a. 16                    b. 20                     c. 9

**Câu 2**:   Số liền sau số  15  là:

                           a. 16                   b. 14                     c. 17

**Câu 3:**   Số 16 gồm:

a.  6 chục và 1 đơn vị     b. 1 chục và 6 đơn vị      c.  1 và 6

**Câu 4:**  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm?  18  –  5  ………  12

    a.    >                    b.  <                      c.  =

**Câu 5:**  Điền số vào chỗ chấm?   16 = 11 + ………

        a.7                        b.6                         c.5

**Câu 6:**  mười hai viết là;

a/ 12                      b, 102                     c. 20

**Câu 7**:  Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác:



a. 4  hình tam giác

b.  5  hình tam giác

c. 6  hình tam giác

**Câu 8**: Tính

a)      10  +  3 + 1 = ………                    b)     10  –  8 + 2   = ………

     c)    14 + 1 -5 = ………………….         d)    15  –  2 – 1 = …………………..

**Câu 3** : Điền dấu > , < , =  vào chỗ trống

a)      16 + 2 ……   17                     b)     50  ……  70

BÀI ÔN TIẾNG VIỆT

Đọc âm và vần

**b,e, eâ, a, i, o, oâ, ô, v, l, h, c, n, m, d, ñ, t, th, ch, ph, nh, gi, qu, tr, y, kh**, **ia, ai, ua, öa, oi, oâi, ôi, ui, öi, uoâi, öôi, ay, aây, ao, eo, au, aâu, öu, öôu, iu, eâu, ieâu, yeâu,on, an, oân, ôn, aên, aân,en, eân, un, in, ieân, yeân, uoân, öông, ong, oâng, aêng, aâng, ung, öng, ang, öng, ieâng, eng, uoâng, öông, anh, eânh, inh, om, am, aêm, aâm, oâm, ôm, em, eâm, um, im, ieâm, uoâm, öôm, yeâm, ot, at, Oât, oât, ôt, et, eât, it, ieât, ut, öt, aêt, aât, uoât, öôt, oc, ac, aêc, aâc, oâc, uc, öc, uoâc, öôc, ieâc, op, ap, aêp, aâp, ip, ieâp, oâp, öôp, up.**

**Bài 1. Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Tiếng Việt**

Luyện đọc trơn tất cả các vần từ bài 29 đến bài 87.

***Đọc từ***

**- lạch bạch, nặng chịch, trắng bệch, đùa nghịch, lúa mạch, thách thức, xích mích, mắt xếch, sách vở, mũi hếch, chích thuốc, cây bạch đàn, bịch thóc, về đích, trình bày, kịch nói, dự tiệc, mách bảo, du lịch, chim chích, nước sạch, thuộc bài, đọc sách, nuối tiếc, diễn kịch, xích xe, đường ngôi lệch, vui thích, chênh chếch, sạch sẽ, phích nước, tình địch, con chạch, thích thú, chiến dịch, lệch lạc, cuộc họp, gom góp, giấy nháp, cạp rổ, chóp núi, con cọp, sắp sửa, cặp sách, cá mập, dắp đê, tấp nập, ngăn nắp, gặp gỡ, bập bênh, lóp ngóp, rạp xiếc, tập múa, lắp bắp, sắp sửa, lấp liếm, nạp thẻ, chữ thập đỏ,**

**- mái ngói đỏ tươi, ông em tóc bạc, cây thược dược, em bé xinh xắn, vườn rau xanh tốt, tiếng suối ngân nga, cuốn sách đạo đức, cây cối khẳng khiu.**

***Đọc câu và viết vở***

**- Bố treo bức tranh lên tường.**

**- Ở miền Bắc, mùa đông rất lạnh.**

**- Anh ấy chạy về đích đầu tiên.**

**- Những cây bạch đàn lớn rất nhanh.**

**Mẹ tôi mời khách uống nước.**

**- Ngày nào đi học em cũng thuộc bài.**

**- Bố đi du lịch mua một chiếc phích nước mới.**

**- Chủ nhật, bố mẹ cho chị em Bình đi xem xiếc**

**- Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc.**

**- Chú em là bộ đội canh giữ vùng biên giới.**

**- Sau khi học bài xong em giúp mẹ nhặt rau.**

**Bài 2. Nối các ô chữ thành câu.**

về quê chơi.

Mặt trời

Chiếc áo sơ mi

mọc ở đằng đông.

màu trắng.

Nghỉ hè, bé được

***Đọc từ***

**- bánh xốp, hợp tác, lớp học, lễ phép, búp măng, sấm chớp, xếp hàng, bắt nhịp, bếp lửa, nhiếp ảnh, xinh đẹp, thiếp mời, giàn mướp, mắt híp, chữ đẹp, gạo nếp, lốp xe, hộp sữa, nối tiếp, khớp xương, khép cửa, lặn ngụp, con rệp, lộp độp, núp bóng, đuổi kịp, giúp đỡ, nghề nghiệp, túp lều, cá chép, thắp sáng, tiếp tục, cướp cờ, nườm nượp, rau diếp, nộp bài, chụp đèn, sửa soạn, tôm tép, tiếp nối, múa sạp, hội họp, thóc lép, nhóm bếp, tiếp khách, quả mướp, khiếp sợ, chụp ảnh, sự nghiệp, thẳng tắp, khớp nhạc, lộp bộp, chiêm chiếp, kẹp tóc, khủng khiếp, búp sen, bắt nhịp, xếp hàng vào lớp, giúp đỡ các bạn.**

**- Mẹ thổi xôi bằng gạo nếp rất ngon.**

**- Nhà Lan có một giàn mướp rất nhiều quả.**

**- Chú của em là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng.**

**- Các bạn nữ lớp em đang chuẩn bị khớp nhạc cho ngày mai biểu diễn văn nghệ.**

**- Lớp em có mười hai bạn gái và mười chín bạn trai.**

**- Cô giáo dặn chúng em đi học về phải biết chào hỏi người trên.**

**- Trời lạnh các bạn ra vào nên khép cửa lớp lại.**

**- Nghỉ hè, em được bố mẹ cho đi tham quan ở Vịnh Hạ Long.**

**Viết vào vở**

Đôi mắt xinh xinh

Đôi mắt tròn tròn

Giúp em nhìn thấy

Mọi vật xung quanh.

Em yêu em quý

Đôi mắt xinh xinh

Giữ cho đôi mắt

Ngày càng sáng hơn.

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng

Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông

Đi đường bé nhớ nghe không

!Đèn xanh tín hiệu đó thụng đường rồi

Đèn vàng đi chậm lại thôi

,Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi đâm nhau

Bài 3: Luyện đọc

**Lời khuyên của bố**

Học quả là khó khăn, gian khổ. Bố muốn con đến trường với niềm hăng say và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ, tối đến trường sau một ngày lao động vất vả. Cả những người lính vừa ở thao trường về là ngồi ngay vào bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các em nhỏ bị câm điếc mà vẫn thích học.

**Con quạ khôn ngoan**

Có một con quạ khát nước. Nó tìm thấy một cái lọ nước. Nhưng nước trong lọ quá ít, cổ lọ lại cao, nó không sao thò mỏ vào uống được. Nó nghĩ ra một cách: nó lấy mỏ gắp từng viên sỏi bỏ vào lọ. Một lúc sau, nước dâng lên, quạ tha hồ uống.