**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN KHỐI 1**

**Câu 1:** Viết số:

- mười chín: ….. - mười bảy: ……

- mười một: ….. - mười bốn: ……

- hai mươi: …… - mười lăm: ……

**Câu 2:**

a. Viết các số từ 10 đến 20 :

………………………………………………………………………………

b. Viết các số từ 20 đến 10:

………………………………………………………………………………

**Câu 3. Số?**

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 19


10 …………………………………………15…………………………………………………..

**Câu 4.** >, <, =?

15 …. 14 12 …. 17 11 …. 11

19 …. 15 13 …. 12 11 …. 10

**Câu 5.** Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):



**Câu 6. Số?**

Số 15 gồm … chục và … đơn vị

Số 19 gồm … chục và … đơn vị

Số 14 gồm … chục và … đơn vị

Số 11 gồm … chục và … đơn vị

Số 18 gồm … chục và … đơn vị

**Câu 7:**

a) Khoanh vào số lớn nhất:

11 , 18 , 14 , 12 , 9

b) Khoanh vào số bé nhất:

13 , 15 , 10 , 14 , 9

**Câu 8. Số?**

Số liền trước của số 13 là ……

Số liền sau của số 16 là ……

Số liền sau của số 19 là ……

Số liền trước của số 18 là ……

Số liền trước của số 11 là ……

**Câu 9.** Viết các số **8, 12, 19, 16, 0** theo thứ tự:

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

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

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

a. Có : 10 quả cam b. Có : 5 hòn bi

Cho đi : 4 quả cam Thêm : 3 hòn bi

Còn lại : … quả cam? Có tất cả:…. hòn bi?

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

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

**Câu 11. Số?**

6 – **…**  = 4 9 – **….** = 8

3 – **…**  = 3 8 + **…..** = 10

10 – **….** = 6 3 + **…..** = 10

**Câu 12. a. viết các số từ 0 đến 15**

……………………………………………………………………………

**b. viết các số từ 19 đến 9**

……………………………………………………………………………

**Câu 13. Viết**

Soá 10 goàm **…** chuïc vaø **…** ñôn vò

Soá11 goàm **…** chuïc vaø **….** ñôn vò

Soá 12 goàm **…** chuïc vaø **…** ñôn vò

Soá 13 goàm **…** chuïc vaø **…** ñôn vò

Soá 14 goàm **…** chuïc vaø **…** ñôn vò

**Câu 14. Viết số**

10

5

9

19

16

12

**Câu 15. >,<,=?**

19 …. 16 10 …. 13 15 …. 15

11 …. 17 18 …. 14 16 …. 11

14 …. 13 17 …. 17 12 …. 13

**Câu 16. Viết số**

- Mười một: ….

- Mười ba: ….

- Mười bốn: ….

- Mười sáu: ….

- Mười chín: ….

**Câu 17. Số?**

- Số liền trước của 14 là: ….

- Số liền sau của 14 là: ….

- Số liền trước của 17 là: ….

- Số liền sau của 18 là: ….

**Câu 18. Đúng ghi Đ, sai ghi S:**

10 - 4 + 2 < 16 ….19 > 8 + 2 + 0 ….

9 - 4 + 3 > 15….18 < 5 + 2 + 3….

**Câu 19. Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:**

4.............6....................................................................14..........................................19

**Câu 20**

**a)Khoanh vào số lớn nhất:**

11 , 10 , 14 , 12 , 9

**b)Khoanh vào số bé nhất:**

13 , 15 , 10 , 14 , 9

**Câu 21. Tính**

11 17 16 14 12

+

+

+

+

+

7 2 1 5 4

…. …. ….. …. ….

**Câu 22. Số?**

a) Viết các số:

- từ 0 đến 20:……………………………………………………………………..

- từ 20 đến 0: ……………………………………………………………………..

b) Số có một chữ số lớn nhất là: …..

c) Số có hai chữ số bé nhất là: ……

d) Số liền trước 15 là …..

e) Số liền sau số 19 là ……

**Câu 23. Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **16** |  |  |  |  |

**Câu 24. Đặt tính rồi tính**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 + 2 | 15 + 1 | 17 + 2 | 16 + 3 |

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

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

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

**Câu 25. Tính**

16 + 2 + 1 = … 12 + 3 + 0 = … 19 - 1 - 4 = ... 17 - 2 - 3 = ..

14 + 3 + 2 = … 12 + 2 + 3 = …. 16 - 2 - 1 = ... 12 - 1 - 0 = ...

**Câu 26. Đúng ghi đ, sai ghi s**

11 + 0 = 4 + 15 10 + 2 < 3 + 11

**Câu 27. Điền >,<,=?**

14 + 3 ..... 17 – 0 15 .... 15 – 3

12 + 2 ..... 19 – 2 20 ....10

**Câu 28. Nối**

13 + 2 15 14 + 0

19

19 – 6 14 18 – 4

17

18 – 1 13 15 + 4

**Câu 29. Viết các số:**

Hai mươi: ….

Mười sáu: ….

Mười chín: ….

Mười tám: ….

Mười lăm: ….

Mười ba: ….

Mười bốn: ….

**Câu 30. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:**

Số liền sau của 14 là ….

Số liền sau của 9 là ….

Số liền sau của 18 là ….

Số liền sau của 19 là ….

**Câu 31.**

1. Khoanh vào số lớn nhất: 10 , 19 , 15 , 17 , 18
2. Khoanh vào số bé nhất: 11 , 17 , 16 , 14 , 12

**Câu 32.** Viết tiếp vào chỗ chấm:

1. Số liền sau số 14 là: ………
2. Số liền trước số 17 là: ………

**Câu 33.** Số ?



**Câu 34.** Điền dấu (> , < , =) thích hợp vào ô trống:



**Câu 35.**  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

10 + ….. = 16 ….. + 5 = 19

17 – ….. = 11 15 – ….. = 12

**Câu 36.** Tính:

19 – 8 + 2 = …… 17 – 6 + 4 = ……

13 + 5 – 8 = …… 11 + 7 – 5 = ……

**Câu 37.** Chọn câu trả lời đúng:

1. Kết quả phép tính 16 + 3 là:
2. 19 B. 18 C. 20 D. Tất cả đều sai.
3. Kết quả phép tính 19 – 7 là:
4. 11 B. 12 C. 13 D. Tất cả đều sai.

**Câu 38.** Nối ô trống với kết quả đúng:

****

**Câu 39.** Đặt tính rồi tính:

12 + 6 11 + 8 19 – 8 17 – 6

……… ……… ……… ………

……… ……… ……… ………

……… ……… ……… ………

**Câu 40. Viết phép tính thích hợp:**

Có: **17** quả trứng

Bán đi: **3** quả trứng

Còn lại: … quả trứng?

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

**Câu 41. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:**

a. Số 15 đọc là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. mười năm | B. mười lăm | C. một năm |

b. Số nào dưới đây lớn hơn 18?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 19 | B. 16 | C. 10 |

c. Kết quả của phép cộng 16 + 3 là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 17 | B. 18 | C. 19 |

d. Kết quả của phép trừ 19 – 9 là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 10 | B. 9 | C. 11 |

e. Kết quả của dãy tính 15 – 5 + 7 là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 15 | B. 16 | C. 17 |

**Câu 42. Số?**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Số liền trước | Số đã cho | Số liền sau | | ….. | 11 | ….. | | ….. | 18 | ….. | | ….. | 19 | ….. | | ….. | 15 | ….. | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số liền trước | Số đã cho | Số liền sau |
| ….. | 10 | ….. |
| ….. | 8 | ….. |
| ….. | 2 | ….. |
| ….. | 17 | ….. |

**Câu 43. Đặt tính rồi tính:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 + 3 | 15 + 0 | 18 – 8 | 16 – 5 | 11 – 1 | 12 + 7 | 13 + 5 | 19 – 3 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 + 3 | 19 + 0 | 16 – 2 | 17 – 4 | 18 – 3 | 11 + 8 | 16 + 1 | 17 – 7 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 + 3 | 15 – 0 | 12 + 2 | 11 + 4 | 17 – 6 | 14 – 2 | 14 + 4 | 16 – 6 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |

**Câu 44.** Viết các số **12, 9, 7, 18, 20, 17** theo thứ tự:

1. Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………
2. Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………...

**Câu 45. Tính:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 + 4 = … | 14 – 4 = … | 10 + 3 + 4 = … | 12 + 6 – 2 = … |
| 15 + 1 = … | 15 – 2 = … | 15 – 3 + 7 = … | 17 – 7 + 5 = … |
| 13 + 6 = … | 19 – 6 = … | 19 – 6 – 3 = … | 19 – 1 + 1 = … |
| 11 + 6 = … | 17 – 0 = … | 18 + 1 – 9 = … | 15 + 3 + 1 = … |

**Câu 46. Số?**

+ 2 - 3 + 2 - 4

17

* 6 - 2 + 6 - 3

18

**Câu 47. >, <, =?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 + 4 …. 17 | 13 + 5 …. 17 – 1 | 17 – 7 …. 17 – 5 |
| 17 – 2 …. 16 | 14 + 0 …. 17 – 3 | 12 + 0 …. 12 – 0 |
| 16 + 1 …. 15 | 13 + 6 …. 19 – 1 | 4 + 13 …. 16 – 2 |
| 14 + 4 …. 18 | 11 + 4 …. 12 + 6 | 16 - 1 + 4 …. 18 + 0 |

**Câu 48. Nối (theo mẫu):**

18 - 3

10 + 4 + 4

19 - 1 - 5

12 + 6 - 4

19 + 0 - 4

19 **-** 6 + 4

**Câu 49. Số**

10 + = 10 17 – = 12

13 + = 15 16 – = 10

**Câu 50. Viết tiếp số, câu hỏi vào chỗ chấm để có bài toán và viết phép tính thích hợp**

*Bài toán 1:* Có 1 gà mẹ và có 9 gà con. Hỏi.........................................................

………………………………………………………………………………?

1. Tóm tắt:

Có : ...... gà mẹ

Có : ..... gà con

Có tất cả : ..... con gà ?

*Bài toán 2: Viết phép tính thích hợp :*

b. Có : 19 cái kẹo

Ăn : 3 cái kẹo

Còn : ... cái kẹo?

**Câu 51**: Tính nhẩm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 – 3 =  16 – 6 =  14 – 4 = | 18 – 8 =  12 – 2=  19 – 9 = | 17 + 2 =  15 + 3 =  13 + 4 = | 18 – 6 =  17 – 5 =  19 – 7 = |

**Câu 52:** Nối phép tính với kết quả của phép tính đó

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 – 1 | 13 – 2 | 17 – 5 | 19 – 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 – 3 | 16 – 6 | 18 – 3 | 16 – 2 |

**Câu 53:** Đặt tính rồi tính

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 – 5 |  | 16 – 4 |  | 17 – 7 |  | 14 + 4 |
| …….......  ………...  ………... |  | …….......  ………...  ………... |  | …….......  ………...  ………... |  | …….......  ………...  ………... |

**Câu 54:** Tính

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 – 6 + 5 =  12 – 2 + 8 =  18 – 8 + 6 = |  | 12 + 5 – 7 =  13 + 3 – 6 =  15 + 4 – 9 = |  | 19 – 5 – 4 =  15 – 2 + 3 =  14 + 3 – 4 = |

**Câu 55:** Số ?

16 + … = 19 … - 7 = 10 14 + 5 - … = 15

**Câu 56:** Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Số liền sau của 9 là:…   Số liền sau của 11 là:…  Số liền sau của 19 là:…  Số liền sau của 15 là:… | 1. Số liền trước của 10 là:…   Số liền trước của 20 là:…  Số liền trước của 1 là:…  Số liền trước của 9 là:… |

**Câu 57:** Số?

* 5 + 8 - 6 - 2

15

* 5 + 3 - 7 + 8

19


**Câu 58:** **Viết tiếp số và câu hỏi vào chỗ chấm để có bài toán, sau đó viết phép tính**

**?**

Em vẽ được ... ngôi sao, em lại vẽ thêm ... ngôi sao. Hỏi……………………………………………………………………………….?

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

**Câu 59 :Hình vẽ dưới đây**



Có ……. hình vuông .

Có……. Hình tam giác.

**Câu 60. Đặt tính rồi tính.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 - 5  .........  .........  ......... | 18 - 6  .........  .........  ......... | 19 - 3  .........  .........  ......... | 17 - 4  .........  .........  .......... |
| 12 + 5  .........  .........  ......... | 14 + 4  .........  .........  ......... | 16 + 2  .........  .........  ......... | 13 + 3  ..........  ...........  ........... |

**Câu 61.** **Tính nhẩm:**

10 + 4 = 10 + 5 = 10 + 9 =

14 - 0 = 15 - 0 = 19 - 9 =

**Câu 62. Tính:**

14 + 2 - 1 = 17 + 1 - 2 =

11 + 4 - 4 = 15 + 2 - 3 =

**Câu 63. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:**

Số liền sau của 7 là …. Số liền trước của 15 là ….

Số liền sau của 15 là ….. Số liền trước của 12 là ….

Số liền sau của 19 là ….. Số liền trước của 16 là ….

Số liền sau của 18 là ….. Số liền trước của 10 là ….

**Câu 64.** Khoanh vào số lớn nhất:

15 19 12 10 9


**Câu 65.** Khoanh vào số bé nhất:

0 12 16 18 10


**Câu 66:** Viết các số: 2 , 5, 14 , 20 , 15

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

**Câu 67: Số?**



**Câu 68: Nối**



**Câu 69: Viết phép tính thích hợp:**

Có : 17 xe máy

Đã bán : 7 xe máy

Còn : ... xe máy?

**Bài 70:** Số ?

Hình vẽ sau Có .... hình tam giác

Có ... hình vuông


**Bài 71. Viết tiếp vào chỗ chấm:**

|  |  |
| --- | --- |
| + Số 18 gồm  …  chục và  …  đơn vị.  + Số 13 gồm  …  đơn vị và  …  chục.  + Số 16 gồm  …  chục và  …  đơn vị.  + Số  …  gồm 2  chục và  0 đơn vị.  + Số 10 gồm  …  chục và  …  đơn vị. | + Số liền trước số 20 là …  + Số liền sau số 10 là …  + Số liền trước số 17 là …  + Số bé nhất có một chữ số là …  + Số bé nhất có hai chữ số là … |

**Bài 72. Số?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10 +  …  = 18** | **16 –  … = 13** | **14 + 5 = …** | **19 – 3 – … = 11** |
| **....  +  3 = 17** | **19 – 3 = …** | **…  –  5  = 12** | **15 + … – 8 = 10** |

**Bài 73.** **Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:**



**Bài 74. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:**

**a. Số 15 đọc là:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. mười năm | B. mười lăm | C. một năm |

**b. Số nào dưới đây lớn hơn 18?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 19 | B. 16 | C. 10 |

**c. Kết quả của phép cộng 16 + 3 là:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 17 | B. 18 | C. 19 |

**d. Kết quả của phép trừ 19 – 9 là:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 10 | B. 9 | C. 11 |

**e. Kết quả của dãy tính 15 – 5 + 7 là:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 15 | B.  16 | C. 17 |