**TUẦN 10 ( TỪ NGÀY 6/4/2020 ĐẾN 10/4/2020)**

**Họ tên học sinh: ……………………………………………….. Lớp 1……..**

**PHIẾU TOÁN SỐ 1**

**Bài 1.**

a) Đặt tính rồi tính:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 + 3 | 70 – 20 | 18 – 8 | 30 + 30 | 50 – 50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

b) Tính:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 + 50 = …… | 10 + 20 + 30 = …… | 80 + 10 – 20 = …… |
| 70 – 30 = …… | 90 – 30 + 20 = …… | 17cm – 5cm – 1cm = …… |
| 13 + 4 = …… | 14 + 5 – 4 = …… | 50cm + 20cm – 40cm = …… |

**Bài 2.**

a)Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

**A .**

**.B**

**. D .**

**. E**

**. C**

+ Điểm **C** nằm trong hình vuông.

+ Điểm **B** nằm ngoài hình vuông.

+ Điểm **A** nằm trong hình tròn.

+ Điểm **C** nằm ngoài hình tròn.

b) Điền vào chỗ chấm :

+ Có ...... điểm nằm trong hình vuông. Đó là: .....................................................................

+ Có ...... điểm nằm trong hình tròn. Đó là: ..........................................................................

+ Có ...... điểm nằm trong cả hình tròn và hình vuông. Đó là: .............................................

+ Có ...... điểm ngoài cả hình tròn và hình vuông. Đó là: ....................................................

**Bài 3.** Dựa vào tóm tắt để giải bài toán:

Tóm tắt: Bài giải

Có : 14 quả quýt ………………………………………………………..

Thêm : 3 quả quýt ………………………………………………………..

Có tất cả : … quả quýt? ……………………………………….………………..

**Bài 4.** Hà có 2 chục nhãn vở, Hà được cho thêm 40 nhãn vở nữa. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

Bài giải

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

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

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

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 1**

**I.Đọc và trả lời câu hỏi của bài sau:**

**Quà của bố**

|  |  |
| --- | --- |
| Bố em là bộ đội Ở tận vùng đảo xa Chưa lần nào về phép Mà luôn luôn có quà.  Bố gửi nghìn cái nhớ Gửi cả nghìn cái thương Bố gửi nghìn lời chúc Gửi cả nghìn cái hôn.  Bố cho quà nhiều thế Vì biết em rất ngoan Vì em luôn giúp bố Tay súng luôn vững vàng.  *Phạm Đình Ân* | **1.Tìm trong bài các tiếng có:**  Vần **oan:**………………………………………………………………..  Âm đầu là **l**:…………………………………………………………….  Âm đầu là **n** : …………………………………………………………..  **2.Tìm 2 từ ngoài bài có tiếng chứa vần**  Oan :………………………………….…………………………………  Oat :…………………………………………..……………………….  **3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần**  Oan:…………………………………………..………………………..  Oat:…………………………………………….……………………...  **4. Bài đọc có mấy dòng thơ**?  a. 12 b. 13 c. 14 d. 15  **5. Bài thơ trên có mấy khổ thơ?**  a.1 khổ thơ b. 2 khổ thơ c. 3 khổ thơ |

**6. Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu?**

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

**7. Bố gửi cho bạn nhỏ những gì?**

a. bố gửi nghìn cái thương b. Bố gửi nghìn lời chúc và nghìn cái hôn

c. bố gửi nghìn cái nhớ d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

**8. Hãy viết 1 câu bày tỏ tình cảm của em với bố**

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

**II. LUYỆN VIẾT:**Chép đoạn sau vào vở( tên bài lùi 4 ô, các dòng thơ lùi 2 ô li)   
 **Quà của bố**

Bố gửi nghìn cái nhớ   
 Gửi cả nghìn cái thương   
 Bố gửi nghìn lời chúc   
 Gửi cả nghìn cái hôn.

**Bài tập** : a) điền **c** hay **k :**

Xâu ……im trồng …..ây ……ảnh ……ể chuyện …..ẹo ……éo

b ) **s** hay **x** :

……ôn …..ao ….inh nhật …..inh đẹp lịch ….ử cư …..ử

**PHIẾU TOÁN SỐ 2**

**Bài 1.** a, Viết số:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Năm mươi hai: .............. | Tám mươi sáu: .............. | Hai mươi: ................. |
| Bảy mươi tư: ................. | Mười chín: ............... | Ba mươi mốt: .............. |

b, Đọc số:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 91: ............................ | 64: ..................................... | 78: ....................................... |
| 15: ............................ | 90: ..................................... | 45: ....................................... |

**Bài 2.** >, <, =?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 .......... 69 | 90 .......... 59 | 60 ........... 66 | 48 ............ 39 |
| 35 ......... 53 | 84 .......... 84 | 71 ............ 77 | 52 ........... 52 |
| 42cm ........ 19cm | 92cm ........... 29cm | 46cm ........... 48cm | 75cm ........... 75cm |

**Bài 3.** Điền vào chỗ chấm:

|  |  |
| --- | --- |
| + Số 18 gồm … chục và … đơn vị.  + Số 56 gồm … đơn vị và … chục.  + Số 88 gồm … chục và … đơn vị.  + Số … gồm 6 chục và 2 đơn vị.  + Số 84 gồm … chục và … đơn vị.  + Số … gồm 3 đơn vị và 4 chục. | + Số liền trước của số 55 là …...…  + Số liền sau của số 28 là …….…  + Số liền trước của số 76 là …..…  + Số liền sau của số 87 là …….…  *+ Số bé nhất có hai chữ số là ……*  *+ Số lớn nhất có hai chữ số là ..…* |

**Bài 4.** Sắp xếp các số **36, 57, 81, 92, 38** theo thứ tự:

1. Từ bé đến lớn: …………………………………………………..
2. Từ lớn đến bé: …………………………………………………..

**Bài 5.** Khoanh tròn vào số bé nhất:

1. 26 , 89 , 70 , 42 , 36 b) 32 , 67 , 54 , 23 , 97

c) 28 , 53 , 14 , 98 , 32 d) 89 , 43 , 65 , 32 , 31

**Bài 6.** Khoanh tròn vào số lớn nhất:

1. 45 , 78 , 20 , 57 , 87 b) 11 , 22 , 55 , 67 , 91

c) 34 , 45 , 56 , 78 , 89 d) 54 , 53 , 52 , 47 , 48

**Bài 7.** Tủ sách của An có 4chục quyển truyện. Mẹ mua thêm cho An 10 quyển truyện. Hỏi tủ sách của An có tất cả bao nhiêu quyển truyện?

Bài giải

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

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

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

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 2**

**I.Đọc và trả lời câu hỏi của bài sau:**

**Đầm sen**

Đầm sen ở ven làng. Lá sen màu xanh mát. Lá cao, lá thấp chen nhau phủ khắp mặt đầm.

Hoa sen đua nhau vươn cao. Khi nở, cánh hoa đỏ nhạt xòe ra, phô đài sen và nhụy vàng. Hương sen ngan ngát, thanh khiết. Đài sen khi già thì dẹt lại, xanh thẫm.

Suốt mùa sen, sáng sáng lại có những người ngồi trên thuyền nan rẽ lá, hái hoa.

**1.Tìm trong bài các tiếng có:**

Vần **en:**……… …………………………………………………………………...

Âm đầu là **l**:…………………………………Âm đầu là **n** : …………………………

**2.Tìm 2 từ ngoài bài có tiếng chứa vần**

Oen :………………………………………………………………………………

en :………………………………………………………………………………..

**3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần**

Oen:……………………………………………………………………………….

en:…………………………………………………….............................................

**4. Bài đọc có mấy câu**?

a. 7 câu b. 8 câu c. 9 câu d. 10 câu

**5. Bài đọc trên chia thành mấy đoạn?**

a.1 đoạn b. 2 đoạn c. 3 đoạn

**6. Tìm và ghi lại câu văn trong bài tả hương sen?**

………………………………………………………………………………………..

**II. LUYỆN VIẾT:**Chép đoạn sau vào vở ( tên bài lùi 4 ô, dòng thơ 6 tiếng lùi 2 ô, dòng thơ 8 tiếng lùi 1 ô li so với lề)  
 **Hoa sen**

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh , bông trắng lại chen nhị vàng.

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

**PHIẾU TOÁN SỐ 3**

**Bài 1. Đặt tính rồi tính:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 + 23 | 40 + 39 | 52 + 16 | 3 + 26 | 27 + 50 | 64 + 4 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |

**Bài 2. Tính:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 35 + 41 = … | 67 – 27 = … | 34 cm + 12 cm = ……. |
| 20 + 67 = … | 56 – 51 = … | 65 cm – 23 cm = ……. |
| 22 + 15 – 16 = … | 48 – 38 + 35 = … | 7 cm + 32 cm – 13 cm = ……. |

**Bài 3.** >,<,=?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 65 … 56 | 72 … 73 | 74 cm … 12 cm + 47 cm |
| 88 … 99 | 15 + 23 … 42 | 31 + 15 + 22 … 15 + 22 + 31 |

**Bài 4.** Quyển sách có 48 trang, Hà đã đọc được 35 trang. Hỏi Hà còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển sách?

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

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

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

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

**Bài 5.** Bác Mẫn có 38 quả trứng, bác đã bán 2 chục quả trứng. Hỏi bác Mẫn còn lại bao nhiêu quả trứng?

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

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

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

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

**Bài 6.**

a) Vẽ điểm A nằm ngoài hình tròn.

b) Vẽ một điểm B nằm trong hình tròn và nằm ngoài hình tam giác.

c) Vẽ một điểm C nằm trong cả hình tròn và hình tam giác.

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 3**

**I.Đọc và trả lời câu hỏi của bài sau:**

**Mời vào**

|  |  |
| --- | --- |
| Cốc, cốc, cốc! - Ai gọi đó? - Tôi là Thỏ. - Nếu là Thỏ Cho xem tai.  Cốc, cốc, cốc! - Ai gọi đó? - Tôi là Nai. - Nếu là Nai Cho xem gạc.  Cốc, cốc, cốc! - Ai gọi đó? - Tôi là Gió. - Xin mời vào Kiễng chân cao Vào trong cửa.  Cùng soạn sửa Đón trăng lên Quạt mát thêm Hơi biển cả Reo hoa lá Đẩy buồm thuyền.. Đi khắp miền Làm việc tốt. | **1.Tìm trong bài các tiếng có:**  Vần **ong:**…………………………………………............................................  Âm đầu là **l**:………………………………………..........................................  Âm đầu là **n** : ……………………………………...........................................  **2.Tìm 2 từ ngoài bài có tiếng chứa vần**  ong:……………………………………………………..................................  oong :…………………………………………………...................................  **3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần**  ong:……………………………………………………..................................  oat:……………………………………………………...................................  **4. Bài đọc có mấy dòng thơ**?  a. 20 b. 22 c. 24 d. 25  **5. Bài thơ trên có mấy khổ thơ?**  a.1 khổ thơ b. 2 khổ thơ c. 3 khổ thơ d. 4 khổ thơ  **6. Những ai đã đến gõ cửa ngôi nhà?**  a.Thỏ b. Nai c. Gió d. Cả Thỏ, Nai và Gió.  **7.Gió được mời vào để cùng làm những việc gì?**  .......................................................................................................  .......................................................................................................  **8. Hãy viết 2-3 câu nói về con vật em yêu thích.**  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

**II. LUYỆN VIẾT:**Chép lại ***2 khổ thơ đầu bài* Mời vào** vào vở ô li ( tên bài lùi 4 ô, 5dòng thơ đầu lùi 3 ô li, 5 dòng thơ tiếp theo lùi 4 ô li)

**Bài tập** : a) điền **en** hay **oen và dấu thanh:**

Nhanh nh........... nh................ cười sắt h........... rỉ h.............nhát

b ) **l** hay **n** :

màu .......âu ......ấu ......ẩu .....ực ......ưỡng im ......ặng

......o .....ắng tia .......ắng ngôi .....àng ......àng tiên

**PHIẾU TOÁN SỐ 4**

**Bài 1. Đặt tính rồi tính:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 + 52 | 50 + 12 | 35 + 24 | 21 + 26 | 32 + 10 | 81 + 7 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 – 15 | 55 – 33 | 45 – 4 | 56 – 13 | 36 – 33 | 48 - 45 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |

**Bài 2. Tính:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42 + 15 = … | 34 + 4 – 16 = … | 15 cm – 10 cm + 4 cm = … |
| 66 – 16 = … | 40 + 8 – 8 = … | 30 cm + 10 cm – 20 cm = … |
| 38 + 60 = … | 37 – 32 + 33 = … | 25 cm + 30 cm – 15 cm = ……. |

**Bài 3.** >,<,=?

|  |  |
| --- | --- |
| 78 – 7 ... 70 | 96 – 42 ... 50 + 8 |
| 38 … 30 + 8 | 45 + 3 … 43 + 5 |

**Bài 4.** Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

+ Một tuần lễ có …… ngày. Đó là: ………………………………………………………..

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

+ Một tuần lễ có 2 ngày em không đến trường. Vậy một tuần lễ em tới trường …… ngày.

+ Hôm nay là ngày ………… tháng……….năm……………………….

+ Ngày mai là ngày ………… tháng ……… năm………………………

+ Ngày kia là ngày ………… tháng ……….năm………………………

**Bài 5.** Mẹ về quê 1 tuần và 5 ngày. Hỏi mẹ về quê bao nhiêu ngày??

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

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

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

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

**Bài 6.** Một sợi dây dài 79cm. Bố cắt đi 50cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

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

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

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

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

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 4**

**I.Đọc và trả lời câu hỏi của bài sau:**

**Chú công**

Lúc mới chào đời, chú công nhỏ chỉ có bộ lông tơ màu nâu gạch. Sau vài giờ, công đã có động tác xòe cái đuôi nhỏ xíu thành hình rẻ quạt .

Sau hai, ba năm, đuôi công trống lớn thành một thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu. Mỗi chiếc lông đuôi óng ánh màu xanh sẫm, được tô điểm bằng những đốm tròn đủ màu sắc. Khi giương rộng, đuôi xòe tròn như một cái quạt lớn có đính hàng trăm viên ngọc lóng lánh.

**1.Tìm trong bài các tiếng có:**

Vần **oc:**……… …………………………………………………………………...

Âm đầu là **l**:…………………………………..........................................................

Âm đầu là **n** : ………………………….................................................................

**2.Tìm 2 từ ngoài bài có tiếng chứa vần**

oc :………………………………………………………………………………

ooc:………………………………………………………………………………..

**3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần**

Oc:……………………………………………………………………………….

ooc:…………………………………………………….............................................

**4. Bài đọc có mấy câu**?

a. 2 câu b. 3 câu c. 4 câu d. 5 câu

**5. Bài đọc trên chia thành mấy đoạn?**

a.1 đoạn b. 2 đoạn c. 3 đoạn

**6. Lúc mới chào đời chú công nhỏ có bộ lông màu gì?**

a. màu xanh óng ánh b. Màu nâu gạch c. Nhiều màu rực rỡ

**II. LUYỆN VIẾT:**Chép đoạn sau vào vở ( tên bài lùi 4 ô,các dòng thơ lùi 2 ô li)  
 **Câu đố**

Con gì bé tí

Chăm chỉ suốt ngày

Bay khắp vườn cây

Tìm hoa gây mật?

**PHIẾU TOÁN SỐ 5**

**Bài 1.** Đặt tính rồi tính

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 – 35 | 38 – 38 | 65 – 20 | 82 – 32 | 77 – 22 | 56 - 52 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |

**Bài 2.** < , > , =

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 |  | 67 |  | 54 |  | 45 |  | 33 |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 32 |  | 34 |  | 43 |  | 22 |  | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 |  | 88 |  | 88 |  | 53 |  | 49 |  | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 54 |  | 52 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |

**Bài 3.** Sắp xếp các số 67, 45, 54, 33, 34 theo thứ tự:

1. Từ lớn đến bé: …………………………………………………..
2. Từ bé đến lớn: …………………………………………………..

**Bài 4.** Hoàn thành tóm tắt và giải các bài toán sau:

a) Thùng bánh có 18 gói bánh, đã bán đi 3 gói bánh. Hỏi thùng còn lại bao nhiêu gói bánh?

|  |  |
| --- | --- |
| Tóm tắt  Có : … gói bánh  Đã bán : ... gói bánh  Còn lại : … gói bánh? | Bài giải  ………………………………………………….………………….  ………………………………………..…….…………………….  ……………………………………………….……………………. |

b) Tủ sách của An đã có 15 quyển sách. Mẹ mua thêm cho An 3 quyển nữa. Hỏi tủ sách của An có tất cả bao nhiêu quyển sách?

|  |  |
| --- | --- |
| Tóm tắt  Có : … quyển sách  Mua thêm: … quyển sách  Có tất cả : … quyển sách? | Bài giải  ………………………………………….……….………………….  ………………………………………….…….…………………….  ……………………………………………….……………………. |

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 5**

**I.Đọc và trả lời câu hỏi của bài sau:**

**Chuyện ở lớp**

|  |  |
| --- | --- |
| Mẹ có biết ở lớp Bạn Hoa không thuộc bài Sáng nay cô giáo gọi Đứng dậy đỏ bừng tai...  - Mẹ có biết ở lớp Bạn Hùng cứ trêu con Bạn Mai tay đầy mực Còn bôi bẩn ra bàn...  Vuốt tóc con mẹ bảo: - Mẹ chẳng nhớ nổi đâu Nói mẹ nghe ở lớp Con đã ngoan thế nào? | **1.Tìm trong bài các tiếng có:**  Vần **uôt:**………………………………………………………..........  Âm **l**:……………………………………….......................................  Âm **n** : ……………….........……………………………………........  **2.Tìm 2 từ ngoài bài có tiếng chứa vần**  uôc:………………………………………………………………….  uôt :… …………………………………………………………........  **3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần**  uôc:……………………………………………………….………….  uôt:……………………………………………………….………….  **4. Bài đọc có mấy dòng thơ**?  a. 10 b. 12 c. 13 d. 14  **5. Bài thơ trên có mấy khổ thơ?**  a.1 khổ thơ b. 2 khổ thơ c. 3 khổ thơ |

**6. Những bạn nào đã được nhắc đến trong bài thơ?**

a.bạn Hoa b. Bạn Mai c. Bạn Hùng d. Cả 3 bạn.

**7.Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những việc gì?**

**a.** Bạn Hoa không thuộc bài khi cô giáo gọi đỏ bừng tai

b. Bạn Hùng cứ trêu con.

c. Bạn Mai tay đầy mực còn bôi bẩn ra bàn.

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

**8.Theo em việc làm của các bạn nhỏ trong bài thơ có đáng khen không? Vì sao?**

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

**II. LUYỆN VIẾT:**Chép đoạn sau vào vở ( tên bài lùi 4 ô,các dòng thơ lùi 2 ô li)  
 **Chuyện ở lớp**

Vuốt tóc con mẹ bảo:  
 Mẹ chẳng nhớ nổi đâu  
 Nói mẹ nghe ở lớp  
 Con đã ngoan thế nào ?

Tô Hà