**NỘI DUNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 1**

**Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:**

1. Anh có 1 chục viên bi, em có 6 viên bi. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu viên bi?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 6
 | 1. 10
 | 1. 16
 |

1. Dãy số được xếp theo thứ tự tăng dần là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 19, 13, 10, 16
 | 1. 10, 13, 16, 19
 | 1. 19, 16, 13, 10
 |

**Bài 2. 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..  |

+ Các số bé hơn 10 là: …………………………………………………………………..

+ Các số lớn hơn 15 và bé hơn 20 là: …………………………………………………...

+ Các số bé hơn 16 và lớn hơn 10 là: …………………………………………………...

**Bài 3. Đặt tính rồi tính:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 + 3 | 10 + 9 | 19 + 0 | 19 - 5 | 16 - 4 | 14 + 4 | 17 - 2 | 18 - 6 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |

**Bài 4. Số?**

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

**Bài 5.** **Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:**

13 - 2

19 – 0

17 – 3

18 – 5

10 + 6

18 + 1

11 + 5

11 + 0

19 – 5

15 – 2

**Bài 6. Viết phép tính thích hợp:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Lan : 11 nhãn vở

 Hoa : 8 nhãn vở Cả hai bạn : … nhãn vở? | 1. Nga : 19 quả vải

Cho bạn : 4 quả vảiCòn lại : … quả vải? |