**KẾ HOẠCH TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ – KHỐI 1**

**(30/3 – 5/4)**

**THỨ 2 (30/3)**

1. **TOÁN**

**Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:**

*Câu 1*: Số liền trước số 20 là:

 A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

*Câu 2*: Số 20 là số liền sau của số:

A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

*Câu 3*: Kết quả của phép tính: 17 – 3 + 5 là:

A. 14 B. 15 C. 18 D. 19

*Câu 4*: Kết quả của phép tính: 17 – 3 + 5 là số liền trước của số:

 A. 15 B. 16 C. 19 D. 20

*Câu 5*: Nhà bạn Lan có ông, bà, bố, mẹ và em bạn Lan. Vậy nhà bạn Lan có tất cả

A. 4 người B. 5 người C. 6 người D. 7 người

**Bài 2: >, < , = ?**

12 + 3 + 4 ….. 15 - 4 19 – 5 – 4 ….. 18 – 8

12 – 2 + 7 …... 19 – 5 + 4 18 – 7 + 3 ….. 17 – 2 - 1

**Bài 3: Điền +, -?**

5 …… 5…….8 = 2 14 …… 4 …… 6 = 4 15 ….. 3 < 16 ….. 3 17 ….. 6 …… 8 = 19

**Bài 4: Số?**

 13 = ….. – 3 14 + 2 = 18 - …...

15 + …. = 18 – 3 15 – 3 - … < 19 - 7

15 + …… = 19 – 3 = 10 + ….. 19 - .…. > 15 + 2 > 16 + ……

**Bài 5: Viết các số 15, 20, 11, 9, 10, 2, 7 theo thứ tự:**

*a) Từ bé đến lớn:* ……………………………………………………………

*b) Từ lớn đến bé:* ……………………………………………………………

1. **TIẾNG VIỆT**

**A. Luyện đọc :**

1. anh, ang, inh, uôn, uôm, uông , ênh, ưu, ươu

2. đình làng, mùi tanh, lạnh lùng, cầu đuống, mảnh vải, xinh xắn, rạp xiếc, thước kẻ, lúa chiêm, tháng giêng, rau muống

3. Đất nước Việt Nam của mình vô cùng giàu có. Bạn đã bao giờ ghé qua thủ đô ngàn năm văn hiến của mình chưa? Mình rất mong có ngày nào đó được gặp bạn ở thủ đô Hà Nội để dẫn bạn đi tham quan các danh lam thắng cảnh và đi ăn những món ăn độc đáo của phố cổ Hà Nội.

*(Con viết phần 3 vào vở ô li, câu đầu tiên lùi vào 1 ô so với lề)*

 **B. Bài tập**

**Bài 1: Điền vào chỗ chấm *r*, *d* hay *gi*?**

 …..a đình …..a trắng con …..ao

 ……íu rít, .......ặt áo, …..ịu ……àng

**Bài 2: Viết tiếp cho thành câu:**

1. Em thích ……………………………………………………..
2. Hôm nay, trời ……………………………………………......
3. Bộ phim ………………………………………………………

**Bài 3: Viết 1 câu giới thiệu về em:** ...........................................................................................................................

**Bài 4: Tìm 2 từ chứa tiếng có vần:**

* anh………………………………………………………………………
* ang:………………………………………………………………………

**THỨ 3 (31/3)**

1. **TOÁN**

**Bài 1:** **Đặt tính rồi tính**

 15 + 4 16 + 2 10 + 8 19 - 7 18 - 6 15 - 5

 …….. ……... …….. …….. ……… ………

 …….. ……… …….. …….. ……… ……….

 …….. ……… …….. …….. ……… ……….

**Bài 2:** **Tính**

17 – 4 + 5 = …….. 7 + 10 – 5 = ……..

12 + 6 + 0 = …….. 14 – 4 + 9 = ……..

13 – 1 + 5 = 9 – 5 + 13 = …….

**Bài 3:** **Số?**

* Số liền trước của 16 là số …..
* Số liền sau của 19 là số ……
* Số ở giữa 12 và 14 là số ……
* Số bé nhất có hai chữ số là số …
* Các số tròn chục đã học là:…..
* Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là số …

**Bài 4:** Số?

Có: ….. điểm

Có: ….. đoạn thẳng

Có: ….. tam giác

Bài 5 : Điền số vào ô trống để khi cộng ba số liền nhau đều có kết quả là 18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 3 |   |  |  |  |

1. **TIẾNG VIỆT**

**A. Luyện đọc**

1. êch, uôm, ich, ach, ăc, âc, ăt, uôc, ươc, iêc, êt, iêt, ươm, uc, ưc, ât, cước, cuốc, quốc, mách, chếch, ếch, lệch , kích, vịnh, phích, lịch.

2. khúc khích, tổ quốc, quanh co, quản công, luồn lách, lém lỉnh, nhẹ tênh, chênh chếch, khích lệ, chăm chỉ học, lang thang, khách quý, hội họp, tháp rùa, nghịch ngợm, giải phóng quân, phương bắc, bậc thềm, bật lửa

3.

* Chúng em rất thích đi du lịch ở Vịnh Hạ Long.
* Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng.

*(Con viết phần 3 vào vở ô li)*

**B. Bài tập**

**Bài 1: Điền vào chỗ chấm và thêm dấu thanh để tạo tiếng có nghĩa.**

1. ***ao - au?***

con s............ m... ...nâu ch.......... gà

1. ***ang – anh?***

b ............ đen b.......... tin củ h…………

**Bài 2: Tìm 2 từ có vần ( với mỗi vần tìm 2 từ chứa vần đó)**:

* ***un:*** …………………………………….………………………………….
* ***ung:*** ………………………………………………………………………

**Bài 3: Viết 1 câu giới thiệu về lớp em:**

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

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

**THỨ 4 (1/4)**

1. **TOÁN**

Bài 1: Đặt tính rồi tính :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 - 4 | 16 - 3 | 18 - 8 | 2 + 17 | 19 + 0 | 3 + 15 |
| ……… | ……... | ……… | ……… | ……… | ……… |
| ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |

**Bài 2: Tính:**

10 + 1 + 7 = ……. 11 + 2 + 0 = ……. 13 + 1 + 3 = …….

14 - 4 + 2 = ……. 12 + 4 - 6 = ……. 10 + 8 - 8 = …….

Bài 3 : Số ?

-3

+4

15

- 8

-3

-1

14

+ 8

10

**Bài 4 : Viết phép tính thích hợp :**

1. Đàn vịt có: 18 con b) Có:12 xe máy

Đã lên bờ: 10 con Và: 7 xe đạp

Dưới ao còn:…….. con? Có tất cả: ……….xe?

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

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

1. **TIẾNG VIỆT**

Bài 1: Đọc thành tiếng và viết đoạn thơ sau vào vở:

Bản em trên chóp núi

Sớm bồng bềnh trong mây

Sương rơi như mưa giội

Trưa mới thấy mặt trời

**Bài 2: Em tìm và viết 3 từ có vần *op*:**



**Bài 3: Đặt 1 câu với từ có vần *op*:**



Bài 4: Nối các cụm từ sau thành câu:

|  |
| --- |
| Chiếc xe đạp |
| Các bạn |
| Mẹ và bé đi |
| Tháp chuông |

|  |
| --- |
| đang múa sạp. |
| màu xanh. |
| cao chót vót. |
| xem xiếc ở rạp. |

**THỨ 5 (2/4)**

1. **TOÁN**

**Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:**

*1. Số cần điền vào ô trống trong phép tính 4 + = 8 là:*

 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

*2. Các số: 12, 8, 20, 9, 0 , 19 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:*

 A. 0, 9, 8, 12, 19, 20 B. 0, 8, 9, 12, 19, 20

 C. 0, 8, 9, 12, 20, 19 D. 20, 19, 12, 9, 8, 0

*3. Các số: 11, 18, 20, 10, 6 , 17 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:*

 A. 20, 18, 17, 11, 6, 10 B. 20, 18, 17, 6,11, 10

 C. 20, 18, 11, 17, 10, 6 D. 20, 18, 17, 11, 10, 6

*4. Số liền sau của 19 là :*

 A. 18 B. 10 C. 20 D. 17

*5. Số cần điền vào chỗ chấm trong 17 – 7 = …. là :*

 A. 10 B. 11 C. 17 D. 0

*6. Hai số cần điền vào 2 chỗ chấm trong: 20 gồm … chục và … đơn vị?*

 A. 2 và 1 B. 0 và 2 C. 2 và 0 D. 20 và 0

*7. Số liền trước của số 19 là số :*

 A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

*8. Kết quả của phép tính 10 – 6 + 12 = …. là :*

 A. 19 B. 18 C. 17 D. 16

*9. Số cần điền vào chỗ chấm trong: 18 - …. = 19 – 4 là :*

 A. 15 B. 1 C. 2 D. 3

*10. Lớp em có 4 tổ , vì có một tổ có nhiều học sinh quá nên cô giáo chia tổ đó thành 2 tổ. Vậy số tổ của lớp em hiện tại là:*

 A. 6 tổ B. 5 tổ C. 4 tổ

*11. Một số trừ đi 4 rồi cộng với 3 thì được 9. Vậy số đó là:*

 A. 10 B. 4 C. 9

*12. Hùng nói: Số tuổi của mình bằng số bé nhất có một chữ số cộng với 7. Vậy số tuổi của Hùng là:*

A. 0 tuổi B. 7 tuổi C. 10 tuổi

**Bài 2: Tính**

 12 – 2 + 9 =….. 16 + 2 – 7 = ……

11 + 8 – 9 = ….. 16 – 3 + 3 = …..

 19 – 4 + 3 = …. 14 + 4 + 1 = ……

17 – 7 + 8 = ….. 15 + 4 – 5 = ….

**Bài 3: Viết các số:**

1. Từ 10 đến 20: ……………………………………………………………………
2. Từ 20 đến 10: ……………………………………………………………………

**Bài 4: Xếp các số: 10 , 6 , 15 , 9 , 14 , 20 , 18.**

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

**Bài 5: Số?**

10 + .... = 18 .... + 2 = 17 .... + 10 = 19

..... - 4 = 4 18 - ... = 10 19 - ... < 2

10 + ... = 18 15 + ...... < 16 12 + .... = 12 - …..

**Bài 6: Mẹ chia kẹo cho hai anh em. Em được 2 cái kẹo. Anh được ít hơn em. Vậy Anh được ........ cái kẹo.**

1. **TIẾNG VIỆT**

**Bài 1: Luyện đọc và làm bài theo yêu cầu:**

 **Cơn mưa mùa hạ**

Trời đang oi bức, nóng nực. Bỗng một cơn mưa đến thật bất ngờ. Từng đụn mây đen ùn ùn kéo đến. Gió thổi mạnh. Cây cối nghiêng ngả. Mưa ào xuống, tạo ra những tiếng lộp độp nghe rất vui tai. Chim chóc nháo nhác gọi nhau tìm chỗ trú.

 1. Con hãy viết lại những tiếng có vần **ưc** trong bài Cơn mưa mùa hạ: ……………………………………..………………………………………

 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

  **Cơn mưa đến như thế nào?**

 a. Từ từ b. Ào ạt c. Bất ngờ.

**Bài 2: PHHS đọc cho con viết vào vở:**

1. Từ: nóng nực, nghiêng ngả, ngập ngừng, béo mập, gặp gỡ.
2. Đoạn thơ:

Quạt cho bà ngủ

 Bàn tay bé nhỏ

 Vẫy quạt đều đều

 Ngấn nắng thiu thiu

 Đậu trên tường trắng.

*(Các từ viết liền nhau, cách nhau bởi dấu phẩy. Mỗi câu của đoạn thơ lùi vào 3 ô so với lề)*

1. Điền: **l** hay **n**:

…… ớp học gạo ….ếp ….úa …on

 ….ốp xe chai … ước …on bia.

 **Bài 3: Gạch dưới lỗi sai và sửa lại cho đúng:**

- trời lắng: …………………. – quả kam: ……………….

- củ ngệ: …………………….. – chai riệu: ……………….

**Bài 4:** **Tìm tiếng có chứa vần ăc, ôc hay ươc để điền vào chỗ chấm cho phù hợp:**

 ……. áo cái …….. cái ……….

 ……….kẻ miền ……… nảy ……….

**Bài 5:** Nối để tạo thành câu đúng

lớn lên trở thành bác sĩ.

 Chúng em

học thuộc bài cô giáo dạy.

Nhà bà

có giàn gấc đỏ.

Nam mơ ước

**Bài 6:** Viết câu có tiếng chứa vần **ach.**

…………………………………………………………………………

**THỨ 6 (3/4)**

1. **TOÁN**

**Bài 1 : Đặt tính rồi tính:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 - 1 | 16 - 6 | 12 + 2 | 19 – 9 | 13 + 4 |
| ……… | ……... | ……… | ……… | ……… |
| ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| **Bài 2 : Tính :** |  |  |  |  |
| 13 – 3 + 5 = ….. |  | 12 + 4 – 6 = ….. | 10 + 8 – 8 = ….. |
| 14 – 4 + 2 = ….. |  | 15 + 2 – 7 = ….. | 10 + 1 – 1 =….. |
| **Bài 3: Dấu (>,<,=) ?** |  |  |  |
| 12 – 2 | 12 + 2 | 13 + 4 | 14 + 3 |
| 13 – 0 | 13 + 0 | 11 – 1 + 2 | 12 – 2 + 1 |

**Bài 4: Số ?**

10 + = 12 13 + = 17 18 - = 13

+ 2 = 12 + 4 = 17 - 5 = 13

Bài 5: Điền số vào ô trống để khi cộng ba số liền nhau đều có kết quả là 17 :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2 | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

1. **TIẾNG VIỆT**

Bài 1: Nối

Giàn mướp

Chúng em

Bài hát

xếp hàng vào lớp

có nhịp điệu dồn dập

sai trĩu quả

**Bài 2: Điền vào chỗ trống** :

a/ **op** hay **ot ?**

cao chót v……**´**

b/ **ap** hay **at ?**

. đóng g……**´**

h nhóm

múa s……**.**

c/ **ăp** hay **ăc?**

… chẻ l……**.**

… giấy nh……**´** ….

cải b……**´**..….. dao s……**´** … ăn m……**.** ….

 **Bài 3: Đọc đoạn văn sau và chép vào vở ô li:**

**Việt Nam**

Việt Nam đẹp khắp trăm miền

Bốn mùa đặc sắc trời riêng đất này

Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây,

Non cao gió dựng, sông đầy nắng chang

Sum suê xoài biếc, cam vàng

Dừa nghiêng, cau thẳng, hàng hàng nắng soi.