**TOÁN- LỚP 1**

**Học sinh làm vào vở ô li các bài tập sau:**

* **THỨ HAI**

**Bài 1: Em hãy viết bảng cộng trong phạm vi 3, trong phạm vi 4**

**Bài 2: Viết các số từ 10 đến 30**

**Bài 3: Đăt tính rồi tính**

15 + 3 18 – 5 21 + 5

12 + 4 19 – 7 6 + 12

 **Bài 4: Điền >,<,=**

**10 + 2 ……..2 + 10 20 -10 + 3 ………….19 -7 + 2**

**3 + 5 + 11 …………..17 - 6 6 + 10 ………..7 + 3 + 10**

 **Bài 5:**

**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:**

**…………………………………………………………………………………**

* **THỨ BA**

**Bài 1: Em hãy viết bảng cộng trong phạm vi 5, trong phạm vi 6**

**Bài 2: Viết các số từ 31 đến 50**

**Bài 3: Đặt tính rồi tính**

17 + 2 20 – 10 41 + 6

2 + 17 23 – 3 6 + 41

 **Bài 4:**

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

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

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

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

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

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

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

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

 **Bài 5 : Viết phép tính thích hợp**

Lan gấp : 10 chiếc thuyền

 Nam gấp : 8 chiếc thuyền

 Lan và Nam : …. Chiếc thuyền?

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

* **THỨ TƯ**

**Bài 1: Em hãy viết bảng cộng trong phạm vi 7, trong phạm vi 8**

**Bài 2: Viết các số từ 51 đến 70**

**Bài 3: Viết cách đọc các số**

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

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

21 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

22 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

23 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 24 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 25 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 **Bài 4: Đặt tính rồi tính**

10 + 9 40 – 10 59 + 0

10 + 19 13 – 3 3 + 52

 **Bài 5 : Viết phép tính thích hợp**

Mai có : 12 cái kẹo

 Cho bạn : 2 cái kẹo

 Còn lại : …. Cái kẹo?

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

* **THỨ NĂM**

**Bài 1: Em hãy viết bảng cộng trong phạm vi 9**

**Bài 2: Viết các số từ 71 đến 90**

**Bài 3: Viết các số**

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: Tính**

|  |  |
| --- | --- |
| 19 – 7 + 4 = | 17 – 2 + 3 = |
| 17 + 2 – 5 = | 12 + 2 – 5 = |
| 14 – 3 + 6 = | 20 – 0 + 3 = |

 **Bài 5: Số**

 **10 + ………= 12 13 + 4 + ….. = 19**

 **…… + 3 = 15 …. + 10 + 5 = 18**

* **THỨ SÁU**

**Bài 1: Em hãy viết bảng cộng trong phạm vi 9**

**Bài 2: Viết các số từ 79 đến 100**

**Bài 3: Viết cách đọc các số**

26 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

27 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

29 đọc là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **Bài 4: Tính**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 - 4 = | 19 – 5 = | 19 – 3 + 1 = |
| 12 + 3 = | 11 + 6 = | 11 + 4 – 3 = |
| 16 - 2 = | 12 + 4 = | 13 + 4 – 3 = |

 **Bài 5 : Viết phép tính thích hợp**

Ba trồng : 6 cây nhãn

 Trồng thêm : 11 cây nhãn

 Tất cả : …. Cây nhãn?

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

 …………………………………………………………hết……………………………………………………

**TIẾNG VIỆT- LỚP 1**

* **THỨ HAI**

**Bài 1: HS đọc thành tiếng**

**Thi giữ vệ sinh**

|  |  |
| --- | --- |
| Trường phát độngThi giữ vệ sinhTừ trong phòng họcRa đến sân trường | Không còn rác vươngKhông còn bụi bẩnGhế, bàn ngay ngắnBảng sáng như gương.  |

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

**1/ Trường bạn nhỏ thi gì?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. Giữ vệ sinh | b. Bóng đá | c. Vẽ tranh |

**2, Ghế,** **bàn như thế nào?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. Bừa bộn | b. Thẳng hàng | c. Ngay ngắn |

**2/ Bảng như thế nào?**

a, Không còn rác

b, Sáng như gương

c, Rất to

**Bài 3: 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

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

* **THỨ BA**

**1.** Đọc thành tiếng

mặt trời, ngọn sóng, sương mù, cánh buồ , trang vở

Mặt trời đã lên cao. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bản mường cùng vui vào hội.

**2**. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

* ăt hay ât: ph…..′…. cờ , g...… lúa
* iên hay iêm: v….. phấn , lúa ch…….

**3. Viết**

a) vần:oi, ua, ong, iêm, uôt

b) Từ ngữ:thành phố , đu quay , trăng rằm , cánh diều

c) Câu:

bay cao cao vút

chim biến mất rồi

chỉ còn tiếng hót

làm xanh da trời

* **THỨ TƯ**

**1. Đọc và viết vào vở ô li**

|  |  |
| --- | --- |
| Em vẽ chú thỏÁo trắng như bôngCầm chùm hoa đỏĐứng bên bờ sông  | Tranh vẽ chim nonTập chuyền, tập hátVéo von véo vonTrên cành bưởi ngọt. |

 **2. Điền vào chỗ trống:**

* ***ch*** hoặc ***tr*** ….ú ý             …..í nhớ            ….e ngà          ….ia quà
* on hay an: c…. gà, cái b..’..
* ia hay ai: cây m.’.. , cổ ch…
* **THỨ NĂM**

**1. Đọc và chép vào vở ô li**

|  |  |
| --- | --- |
| Đàn chim se sẻHát trên cánh đồngBạn ơi biết khôngHè về rồi đó | Chiều nay bạn gióMang nồm về đâyÔi mới đẹp thay!Phượng hồng mở mắt. |

**2. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:**

a, ọp hay ạp: hội h…, múa s…..

anh hay oanh: bức tr… h..`.. tráng

b, Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trông:

ac hay at: gió m..´.., mẹ đi công t..´..

ưc hay ưt: đạo đ..´.., mặt đất n..´.. nẻ

* **THỨ SÁU**

**1. Đọc thành tiếng**

Bàn tay bé nhỏ

Vẫy quạt thật đều

Ngấn nắng thiu thiu

Đậu trên tường trắng.

**2. Viết lại vào vở ô li**

a) Vần: oăm, âm, oan, oăn, ưng

b) Từ ngữ: liên hoan, tóc xoăn, xinh xắn, khoẻ khoắn

c) Câu: Đã ai có lắng nghe

Tiếng mưa trong rừng cọ Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió.

**3. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:**

* ươp hay ơp: sấm ch…’.., nườm n….
* ăm hay oăm: h….. hở, sâu h…´…
* em hay êm: móm m..´.., x ….. tivi
* om hay ôm: con t…… , lom kh……

………………………………………………………………………………