**TOÁN**

1. **Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 1**

**Bài 1**: Đặt tính rồi tính:

a, 2017 + 2195

b. 309 – 215

c. 305 x 2

d. 537 : 3

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

**Bài 2:** Tính giá trị biểu thức:

a. 485 – 342 : 2

b. 257 + 113 x 6

c. 742 – 376 + 128

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

**Bài 3:** Bình cao 132cm. Bình cao hơn Huy 7cm. Hỏi tổng chiều cao của 2 bạn là bao nhiêu?

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

**Bài 4:** Một cửa hàng gạo có 6 bao gạo, mỗi bao nặng 75kg. Cửa hàng đã bán hết 219kg. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

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

**Bài 5:** Viết tất cả các số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là 3.

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

1. **Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 2**

**Bài 1:**Đặt tính rồi tính:

a. 1624 + 3157

b. 517 – 333

c. 214 x 3

d. 533 : 5

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

**Bài 2:**Tìm x:

a. X x 8 = 240 x 3

b. X : 7 = 300 – 198

c. X – 271 = 729: 9

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

**Bài 3**: Nhà Hoa bẻ được 351 bắp ngô; nhà Hoa bẻ được nhiều hơn nhà Huệ là 27 bắp ngô. Hỏi nhà Huệ bẻ được bao nhiêu bắp ngô?

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

**Bài 4:** Trong làn có 15 quả cam, số quýt gấp 3 lần số cam. Hỏi số quýt nhiều hơn số cam bao nhiêu quả? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**3. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 3**

**Bài 1:**Đặt tính rồi tính:

a, 2124 + 4357

b. 751 – 437

c. 124 x 4

d. 565: 7

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

**Bài 2:** Tính giá trị của biểu thức

a. 103 x 5 – 243

b. 291 + 117 x 7

c. 210 - 927 : 9

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

**Bài 3:** Cô Hồng có 358 quả trứng gà. Cô đã bán đi 1/6 số trứng đó. Hỏi cô còn bao nhiêu quả trứng gà?

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

**Bài 4:** Tủ sách thư viện của lớp 3A1 có 6 giá. Mỗi giá có 36 quyển. Các bạn đã mượn 28 quyển. Hỏi trên tủ sách còn bao nhiêu quyển?

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

**Bài 5:**

a. Viết số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 17.

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

b. Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 10.

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

c. Tìm hiệu của 2 số trên.

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

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

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

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

1. **Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 4**

**Bài 1:**Đặt tính rồi tính:

a, 1226 + 2365

b. 521 – 430

c. 218 x 3

d. 605 : 4

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

**Bài 2:** Điền dấu <; >; =

1kg….913g; 30dm….3000mm; 1/4 giờ….25 phút; 12hm…..10km

**Bài 3:** Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 132m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi sân vận động.

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

**Bài 4:** Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 128cm. Chiều rộng miếng bìa là 24 cm. Tính chiều dài miếng bìa đó.

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

**Bài 5:**

a. Một số khi nhân với 6 rồi cộng với 157 thì được 769. Tìm số đó.

b. Tìm một số khi chia cho 8 rồi cộng với 210 thì được 315.

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

**TIẾNG VIỆT**

**Đề 1:**

**– Bài tập về đọc hiểu**

**Những cánh bướm bên bờ sông**

Ngoài giờ học, chúng tôi tha thẩn ở bờ sông bắt bướm. Chao ôi, những con bướm đủ hình dáng, đủ sắc màu. Con xanh biếc pha đen như nhung bay nhanh loang loáng. Con vàng sẫm, nhiều hình mặt nguyệt, ven cánh có răng cưa, lượn lờ đờ như trôi trong nắng. Con bướm quạ(1) to bằng hai bàn tay người lớn, màu nâu xỉn, có hình đôi mắt tròn, vẻ dữ tợn. Bướm trắng bay theo đàn líu ríu như hoa nắng. Loại bướm nhỏ đen kịt, là là theo chiều gió, hệt như tàn than của những đám đốt nương. Còn lũ bướm vàng tươi xinh xinh của những vườn rau thì rụt rè, nhút nhát, chẳng bao giờ dám bay ra đến bờ sông. Chúng cứ quấn quýt quanh màu vàng hoa cải và quanh những con đông tây(2) xanh mọng nằm chờ đến lượt mình được hóa bướm vàng.

(Theo Vũ Tú Nam)

(1) Bướm quạ: loại bướm to, sải cánh rộng, màu nâu xỉn

(2) Con đông tây: con nhộng của loài bướm

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

**1. Ba con bướm được tả ở 5 câu đầu (“Ngoài giờ học…vẻ dữ tợn”) có những màu sắc gì?**

a- Xanh biếc pha đen, vàng sẫm, đen kịt

b- Xanh biếc pha đen, vàng sẫm, nâu xỉn

c- Xanh biếc pha đen, vàng tươi, đen kịt

**2. Ở 5 câu đầu, dáng bay của các con bướm được tả bằng những từ nào?**

a- Loang loáng, lờ đờ

b- Loang loáng, líu ríu

c- Lờ đờ, nhút nhát

**3. Lũ bướm nào luôn quấn quýt quanh màu vàng hoa cải?**

a- Lũ bướm vàng tươi xinh xinh

b- Lũ bướm xanh biếc pha đen

c- Lũ bướm vàng sẫm, nhiều hình mặt nguyệt

**4. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài văn?**

a- Vẻ đẹp kì lạ, hấp dẫn của các loại bướm sống trên sông nước

b- Vẻ đẹp lộng lẫy, kì thú của các loại bướm sống trên đất bãi

c- Vẻ đẹp phong phú, đa dạng của các loại bướm bên bờ sông

**II – Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn**

**1**.**Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống:**

a) ***tr***hoặc ***ch***

|  |  |
| --- | --- |
| - bánh …ưng/………..  - sáng….ói/…………. | - sáng….ưng/………..  -……..ói tay/………… |

b) ***đổ***hoặc **đỗ**

|  |  |
| --- | --- |
| - thi …………/………….  - ……….rác/…………… | - thác……./…………..  -……..đen/………….. |

**2. Viết vào đúng cột trong bảng tên các sự vật, công việc sau:**

Đèn cao áp, cánh đồng, hồ sen, rạp chiếu bóng, bể bơi, máy cày, bến xe buýt, máy gặt, chế tạo máy móc, xay thóc, giã gạo, trình diễn thời trang.

|  |  |
| --- | --- |
| Sự vật công việc thường thấy ở thành phố | Sự vật, công việc thường thấy ở nông thôn |
| …………………………….  …………………………….  ……………………………. | …………………………….  …………………………….  ……………………………. |

**3. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:**

a) Những đêm trăng sáng dòng sông lung linh như dát vàng

b) Xa xa ruộng lúa cấy sớm đã ngả màu vàng óng thoang thoảng hương thơm

c) Ô tô xe máy xe đạp cứ nối đuôi nhau chạy ùn ùn về trung tâm thành phố

**4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 8 câu) kể về một vài nét đẹp mà em thấy ở nông thôn (hoặc thành thị)**

Gợi ý:

a) Em được biết một vài nét đẹp ở đâu (thuộc nông thôn hoặc thành thị)?

b) Đó là những nét đẹp gì cụ thể (về cảnh vật, con người, cuộc sống …)?

c) Vì sao em thích những nét đẹp đó?

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

**Đề 2:**

**– Bài tập về đọc hiểu**

**Con voi của Trần Hưng Đạo**

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, trên đường tiến quân, voi của Trần Hưng Đạo bị sa lầy. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách để cứu voi nhưng vô hiệu. Bùn lầy nhão, voi to nặng mỗi lúc một lún thêm mà nước triều lại đang lên nhanh. Vì việc quân cấp bách,Trần Hưng Đạo đành để voi ở lại. Voi chảy nước mắt nhìn vị chủ tướng ra đi.

Có lẽ vì thương tiếc con vật khôn ngoan có nghĩa với người, có công với nước nên khi hô hào quân sĩ, Trần Hưng Đạo đã trỏ xuống dòng sông Hóa thề rằng: “Chuyến này không phá xong giặc Nguyên, thề không về đến bến sông này nữa!”. Lời thề bất hủ đó của Trần Hưng Đạo đã được ghi chép trong sử sách. Nhân dân địa phương đã đắp mộ cho voi, xây tượng voi bằng gạch, sau tạc tượng đá và lập đền thờ con voi trung hiếu này.

Ngày nay, sát bên bờ sông Hóa còn một gò đất nổi lên rất lớn. Tương truyền đó là mộ voi ngày xưa.

(Đoàn Giỏi)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

**1. Trên đường tiến quân, voi của Trần Hưng Đạo gặp phải chuyện gì?**

a- Bị sa vào cái hố rất sau

b- Bị thụt xuống bùn lầy

c- Bị nước triều cuốn đi

**2. Hình ảnh “voi chảy nước mắt nhìn vị chủ tướng ra đi” nói lên điều gì?**

a- Voi rất buồn vì không được cùng chủ tướng đi đánh giặc

b- Voi rất buồn vì không được sống gần gũi bên chủ tướng

c- Voi rất buồn vì phải ở lại một mình, không có ai bầu bạn

**3. Dòng nào dưới đây nêu đúng 3 từ ngữ nói về con voi như nói về một chiến sĩ?**

a- Chảy nước mắt, có nghĩa, có công

b- Khôn ngoan, có nghĩa, có công

c- Có nghĩa, có công, trung hiếu

**4. Vì sao lời thề của Trần Hưng Đạo bên dòng sông Hóa được ghi vào sử sách?**

a- Vì đó là lời thề thể hiện tinh thần quyết tâm tiêu diệt giặc Nguyên

b- Vì đó là lời thề thể hiện lòng tiếc thương đối với con voi trung nghĩa

c- Vì đó là lời thề thể hiện sự gắn bó sâu nặng đối với dòng sông Hóa

**II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn**

**1. Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống:**

a) ***l***hoặc ***n***

|  |  |
| --- | --- |
| - thiếu …iên/………..  - xóm …àng/……….. | - …..iên lạc/………..  -…..àng tiên/………. |

b) ***iêt***hoặc ***iêc***

|  |  |
| --- | --- |
| - xem x……/……….  - hiểu b……../……… | - chảy x……../……….  - xanh b……./………. |

**2**. Gạch dưới những từ ngữ giúp em nhận biết sự vật được nhân hóa (gọi hoặc tả con vật, đồ đạc, cây cối….. bằng những từ ngữ vốn để gọi và tả con người) ở các khổ thơ, câu văn sau:

a)

Bé ngủ ngon quá

Đẫy cả giấc trưa

Cái võng thương bé

Thức hoài đưa đưa.

(Định Hải)

b) Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao, nghênh cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy bái phục nhìn theo chúng tôi.

(Tô Hoài)

c) Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa.

(Trần Ninh Hồ)

**3. Trả lời câu hỏi:**

a) Những chú gà trống thường gáy vang “ò ó o…” khi nào?

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

b) Khi nào hoa phượng lại nở đỏ trên quê hương em?

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

c) Năm nào các em sẽ học hết lớp 5 ở cấp Tiểu học?

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

**4. Dựa vào câu chuyện Hai Bà Trưng (bài Tập đọc Tuần 19, SGK Tiếng Việt 3, tập hai, trang 4, 5) hãy viết câu trả lời cho mỗi câu sau:**

a) Hai Bà Trưng có tài và có chí lớn như thế nào?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

b) Vì sao bao đời nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

**Đề 3**

**– Bài tập về đọc hiểu**

**Ông Yết Kiêu**

Ngày xưa, có một người tên là Yết Kiêu làm nghề đánh cá. Yết Kiêu có sức khỏe hơn người, không ai địch nổi. Đặc biệt, Yết Kiêu có tài bơi lội. Mỗi lần xuống nước bắt cá, ông có thể ở dưới nước luôn sáu, bảy ngày mới lên.

Hồi ấy, giặc ngoại xâm mang 100 thuyền lớn theo đường biển vào cướp nước ta. Nhà cua rất lo sợ, cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi ra đánh giặc. Yết Kiêu đến tâu vua:

- Tôi tuy tài hèn sức yếu nhưng xin quyết tâm đánh giặc cứu nước.

Vua hỏi:

- Nhà ngươi cần bao nhiêu người? Bao nhiêu thuyền bè?

- Tâu bệ hạ, chỉ một mình tôi cũng đủ.

Vua cho một đội quân cùng đi với ông để đánh giặc. Ông bảo quân lính sắm cho ông một cái khoan, một cái búa rồi một mình lặn xuống đáy biển, tiến đến chỗ thuyền giặc, tìm đúng đáy thuyền, vừa khoan vừa đục. Ông làm rất nhanh, rất nhẹ nhàng, kín đáo, thuyền giặc đắm hết chiếc này đến chiếc khác. Thấy thế, giặc sợ lắm, chúng đành vội vã quay thuyền về, không dám sang cướp nước ta nữa.

(Theo Nguyễn Đổng Chi)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

**1. Nhân vật Yết Kiêu có những đặc điểm gì nổi bật?**

a- Sức khỏe hơn người, có tài bơi lội

b- Sức khỏe hơn người, có tài bắt cá

c- Sức khỏe hơn người, đánh cá giỏi

**2. Vì sao Yết Kiêu đến tâu vua xin được đi đánh giặc?**

a- Vì ông có sức khỏe hơn người, không ai địch nổi

b- Vì ông có tài ở dưới nước sáu, bảy ngày mới lên

c- Vì ông có lòng quyết tâm đánh giặc cứu nước

**3. Yết Kiêu làm cách nào để phá tan thuyền giặc?**

a- Lặn xuống nước, đục thủng đáy thuyền

b- Lặn xuống nước, đục thủng mạn thuyền

c-Lặn xuống nước, đục thủng đuôi thuyền

**4. Công việc phá thuyền giặc được Yết Kiêu làm ra sao?**

a- Nhanh chóng, nhẹ nhàng, táo bạo

b- Nhanh chóng, nhẹ nhàng, kín đáo

c- Nhanh nhẹn, nhịp nhàng, kín đáo

**II – Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn**

**1. Chép lại các câu sau khi điền vào chỗ trống:**

a) s hoặc x

- Từ khi …inh ra, đôi má của bé đã có lúm đồng tiền trông rất ….inh.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Mẹ đặt vào cặp ….ách của bé mấy quyển ....ách để bé…ách cặp đi học

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) uôt hoặc uôc

Những khi cày c….trên đồng, người nông dân làm bạn với đàn cò trắng m….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

**2. Đặt câu với mỗi từ sau:**

- đất nước

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- dựng xây

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

**3. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (1 dấy phẩy ở câu 1 và 2 dấu phẩy ở câu 2) rồi chép lại câu văn:**

(1) Bấy giờ ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(2) Cha mất sớm nhờ mẹ dạy dỗ hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông .

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

**4. Viết lại nội dung báo cáo về kết quả học tập của tổ em trong tháng vừa qua và gửi cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp (theo mẫu báo cáo đã học ở SGK Tiếng Việt 3, tập hai, trang 20)**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Đề 4:**

**– Bài tập về đọc hiểu**

**Sự tích ngôi nhà sàn**

Ngày xưa, người ta chưa biết làm nhà, phải ở trong hang đá, chưa có làng mạc, thành phố như bây giờ.

Ở một vùng nọ, có một ông tên là Cài làm lụng vất vả mà vẫn đói, vì nương rẫy của ông thường bị thú rừng phá hoại. Ông Cài đặt bẫy bắt thú rừng. Lần ấy, ông bắt được một chú Rùa gầy. Ông định đem về ăn thịt cho bõ tức.

Rùa xin ông tha chết và hứa mách ông cách làm nhà ở. Nghe hay hay, ông liền cởi trói cho Rùa. Rùa gầy từ từ đứng dậy và nói:

- Ông là người sáng dạ. Ông nhìn xem: Toàn thân tôi là một ngôi nhà đấy!

Ông Cài ngắm nhìn hồi lâu, hình dung một ngôi nhà trong đầu, rồi nói:

- Bốn chân Rùa là bốn cái cột. Mu Rùa là mái nhà. Miệng Rùa là lối vào nhà. Hai mắt Rùa là hai cửa sổ. Có phải thế không?

Rùa gật đầu khen và xin được về với họ hàng. Từ đó con người có nhà sàn để ở, tránh được mưa nắng.

(Theo Truyện cổ dân tộc Mường)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

**1**. **Ngày xưa, khi chưa biết làm nhà, con người sống ở đâu?**

a- Con người sống trong hốc cây

b- Con người sống trong lều cỏ

c- Con người sống trong hang đá

**2. Vì sao ông Cài cởi trói và tha cho Rùa?**

a- Vì ông thương chú Rùa gầy

b- Vì Rùa mách ông cách làm nhà ở

c- Vì Rùa mách ông cách đặt bẫy thú rừng

**3. Ông Cài hình dung ra ngôi nhà từ những bộ phận nào của chú Rùa?**

a- Chân Rùa, mu Rùa, miệng Rùa, mắt Rùa

b- Chân Rùa, cổ Rùa, miệng Rùa, mắt Rùa

c- Chân Rùa, mu Rùa, miệng Rùa, mũi Rùa

**4. Theo truyện cổ, nhờ đâu mà con người làm được nhà sàn để ở?**

a- Nhờ may mắn có Rùa mách cho cách làm

b- Nhờ thông minh, biết đặt bẫy thú rừng

c- Nhờ trí thông minh và có lòng nhân ái

**II – Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn**

**1. Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống:**

a) ***l***hoặc ***n***

|  |  |
| --- | --- |
| -….ên ….ớp/……………  -…..on…….ước/………. | -…..ên người/………..  - chạy…on ton/……… |

**2**. Gạch dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm được so sánh giữa hai sự vật trong các câu thơ, câu văn sau:

a)

Bế cháu ông thủ thỉ:

- Cháu khỏe hơn ông nhiều!

(Phạm Cúc)

b)

Ông trăng tròn sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Trăng khuya sáng hơn đèn

Ơi ông trăng sáng tỏ.

(Trần Đăng Khoa)

c)

Quyển vở này mở ra

Bao nhiêu trang giấy trắng

Từng dòng kẻ ngay ngắn

Như chúng em xếp hàng.

(Quang Huy)

d) Những lá sưa mỏng tang và xanh rờn như một thứ lụa xanh màu ngọc thạch với những chùm hoa nhỏ li ti và trắng như những hạt mưa bay. Những chiếc lá ngõa non to như cái quạt lọc ánh sáng xanh mờ mờ.

(Ngô Quang Miện)

**3. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Thế nào?”:**

a) Những cánh rừng Việt Bắc xanh ngút ngàn từ bao đời nay

b) Ngọn núi đá cao chót vót như chạm tới mây trời

c) Đồng bào các dân tộc thiểu số trọn đời thủy chung với cách mạng

**4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 7- 10 câu) giới thiệu các thành viên của tổ em và một vài hoạt động của tổ trong tháng thi đua “Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam”**

Gợi ý :

a) Tổ em gồm những bạn nào?Mỗi bạn có đặc điểm gì đáng khen?

b) Trong tháng thi đua “**Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam**”, tổ em

đã làm những việc gì ?

c) Tổ em đã làm những việc gì để phát huy vai trò tích cực của học sinh trong học tập và các hoạt động khác?

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………