**MÔN TIẾNG VIỆT – TỪ 30/3 => 03/4**

**ÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1**

**I. ĐỌC**

**Bài 1: Đọc trơn 3 lần**

**Thi giữ vệ sinh**

|  |  |
| --- | --- |
| Trường phát động  Thi giữ vệ sinh  Từ trong phòng học  Ra đến sân trường | Không còn rác vương  Không còn bụi bẩn  Ghế, bàn ngay ngắn  Bảng sáng như gương. |

**Bài 2:** **Dựa vào đoạn thơ trên trả lời các câu hỏi sau:**

**a, Trường bạn nhỏ thi gì?**

A. Giữ vệ sinh B. Bóng đá C. Vẽ tranh

**b, Ghế,** **bàn như thế nào?**

A. Bừa bộn B. Thẳng hàng C. Ngay ngắn

**c, Bảng như thế nào?**

a, Không còn rác

b, Sáng như gương

c, Rất to

**II. LUYỆN VIẾT**

**1. Luyện viết đoạn thơ sau vào vở:**

**Tay bé**

Bàn tay bé uốn uốn

Là dải lụa bay ngang

Bàn tay bé nghiêng sang

Là chiếc dù che nắng

Bàn tay bé dang thẳng

Là cánh con ngỗng trời

Bàn tay bé bơi bơi

Là mái chèo nho nhỏ

Bàn tay bé xòe nở

Là năm cánh hoa tươi

Là mọc dậy mặt trời

Bé dâng lên tặng mẹ

**III. BÀI TẬP**

**Bài 1: Viết từ:**

* 3 từ có vần ăp :………………………………………….......................
* 3 từ có vần âp:…………………………………………………………..
* 3 từ có vần et:…………………………………………………………..
* 3 từ có vần êt:…………………………………………………………..
* 3 từ có vần uông:…………………………………………………………..
* 3 từ có vần ương:…………………………………………………………..

**Bài 2: Sắp xếp các từ sau vào cột thích hợp**

Hộp bút, tia chớp, bánh xốp, lốp xe, ốp gạch, nộp bài, thích hợp, lợp nhà, tốp ca, bệnh khớp

|  |  |
| --- | --- |
| Từ chứa vần **ôp** | Từ chứa vần **ơp** |
| …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  ………………………………………… | …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  ………………………………………………. |

**Bài 3: Điền s hay x?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ngôi ….ao  lao ….ao  dòng ….uối  thợ ….ây  ….ữa tươi | quả ….ấu  ….ấu hổ  ….ấu xa  chim ….ẻ  ….ẻ gỗ | thổi ….áo  nhỏ ….íu  ….ôi gấc  nước ….ôi  cửa ….ổ |

**Bài 4: Điền g/gh:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ....à trống | gói ….ém | củ ….ừng | con ….ấu |
| con ….ẹ | …..ặp gỡ | .......ế gỗ | thanh ….ươm |

**ÔN TOÁN LỚP 1 – TỪ 30/3 => 03/4**

**Bài 1. Viết các số sau:**

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

**Bài 2: Tính:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 + 4 = | 19 – 5 = | 17 + 1 = | 19 – 7 = |
| 22 + 3 = | 18 - 6 = | 11 + 4 = | 17 – 5 = |
| 26 + 2 = | 18 - 4 = | 13 + 4 = | 18 – 3 = |

**Bài 3:**

a, Viết các số 30, 50, 10, 80, 70, 60 theo thứ tự từ bé đến lớn:

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

b, Viết các số 20, 90, 70, 50, 10, 40 theo thứ tự từ lớn đến bé:

……………………………………………………………………………

**Bài 4: Viết các số:10, 32, 23, 26, 42**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Từ bé đến lớn:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | b. Từ lớn đến bé:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |

**Bài 5: Trong các số: 33, 23, 43, 13.**

a, Số bé nhất là: ………….

b, Số lớn nhất là: ………..

**Bài 6: Dấu >, <, = ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 … 10 + 3 | 11 + 2…. 2 + 11 | 9 … 10 + 9 |
| 10 … 10 + 0 | 17 – 4 … 14 - 3 | 18 – 4 … 12 |
| 15 … 15 – 1 | 17 + 1… 17 + 2 | 12+ 5 … 16 |
| 16 … 19 - 3 | 15 – 4 … 10 + 1 | 19 – 3 … 11 |

**Bài 7: Viết phép tính thích hợp:**

1. Bạn Hoa: 30 quyển vở b. Nga có: 42 quả cam.

Bạn Mỹ: 12 quyển vở Nga biếu bà: 12 quả cam.

Hai bạn: ….. quyển vở? Nga còn lại: ….. quả cam?

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

**Bài 8: Giải bài toán**

Nga có 20 cái kẹo, Hà có 10 các kẹo. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

**Bài giải**

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

**Bài 9.**Hình vẽ bên:

Có: . . . . . . . điểm

Có: ………. hình tam giác.

Có: ………. hình chữ nhật.

**Bài 10.**Hình vẽ bên:

Hình vẽ có. . . . . . . . . . . đoạn thẳng. Đó là: . . . ..., ……….., …………..

**A B C**