Họ và tên: ………………………………………………….. **ĐỀ 8**

**PHIẾU ÔN TẬP 4**

 **MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) ( học sinh viết vào giấy vở )**

**I. CHÍNH TẢ:**

1 /Viết từ, câu:

- chì đỏ, sếu bay, chăm chỉ, rừng tràm, rau non, cánh buồm

- cá khô, buồng chuối, khôn lớn, chú cừu, trang vở, ốm yếu

- Bà em hôm nay bị bệnh. Mẹ mua cam đến thăm bà. Em thương bà nhiều lắm.

2 /Viết câu thơ:

Chim bay chim sà

Lúa tròn bụng sữa

Đồng quê chan chứa

Bốn mùa chim ca

1. **BÀI TẬP:**

1. Điền **en** hay **eng**: xà b***…………….*** bông s***…………..***

2. Điền **iên** hay **iêng**: s***…………..*** năng công v***…………..***

3. Điền **ưi** hay **ươi**: t***…………….*** cười g***…̛……..*** quà

4. Nối

con trên lưng.

Trăng tròn

như quả bóng.

Mẹ địu

líu lo.

Vườn cây

trĩu quả.

Chim hót

**MÔN: TOÁN**

**I/ TRẮC NGHIỆM :**

*HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.*

**Câu 1: Chọn phép tính đúng:**

a. 11 b. 16 c. 14 d. 12

 + 3 + 1 - 4 + 3

 13 15 10 14

**Câu 2: 18 – 1 – 4 = ? . Kết quả của phép tính là:**

a. 9 b. 11 c. 13 d. 14

**Câu 3: 10 trừ 5 rồi cộng 10 thì bằng mấy ?**

a. 5 b. 7 c. 15 d. 10

**Câu 4: 4 + 4 + .... = 18 . Số cần điền là :**

1. 12 b. 10 c. 7 d. 8

**Câu 5: 10 trừ mấy để bằng 3 cộng 5 ?**

1. 2 b. 8 c. 9 d.10

**II/ TỰ LUẬN:**

**Bài 1: Tính**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  17+ 2 |  | 19 –  1 |  |  15– 1.

 3 |  |  16+ 1 |
|  ……. |  | …… |  | ……… |  | ………. |

**Bài 2: >,<, = ?**

 11 ….. 12 – 2 15 …… 14 + 2

 12 …… 10 + 2 18 …… 10 – 0

**Bài 3: Số ?**

….. > 17 – 3 15 – 1 < …… < 16

 12 – 2 > ….. ….. – 4 = 9 + 1 + 0

Bài 4: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?

 - Có … hình tam giác.

 - Có … hình vuông.

**Bài 5: Viết phép tính thích hợp**

Có : 11 quả táo

Thêm : 4 quả táo

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

Có tất cả : ... quả táo ?