**Phiếu Toán**  **(2/3/2020)**

**Bài 1:** a. Đọc các số:

5: ................................................. 4:...............................................

7:.................................................. 9...............................................

b. Điền vào chỗ trống

3 + …… = 8 10 - ……. = 4 2 + ……. = 9 …… + 2 = 10

**Bài 2**: Dấu điền vào ô trống: 3 + 4 9 + 0

**a.** > ; **b.** < ; **c.** =

**Bài 3:** Số điền vào chỗ chấm: 3; 4; 5……; …….; 8; 9; 10.

**a**. 6; **b**. 6;7 **c**. 7

**Bài 4**: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống**:**

a) Hình bên có 3 hình tam giác.

b) Hình bên có 1 hình vuông.

**Bài 5:** Điền số vào ô trống:

5 + = 7 9 - = 5

3 + = 8 - 2 = 6

**Bài 6:** Tính:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) 4  +  5 | b) 5  +  5 | c) 9  -  3 | d) 10  -  3 |

**Bài 7**: Viết các số 7; 4; 9; 5; 8

**a**. Theo theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………..

**b.** Theo theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………....………

**Bài 8**: Viết phép tính thích hợp (1 điểm)

Có : 7 bông hoa

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

Thêm: 3 bông hoa

Có tất cả: …..bông hoa?

**Phiếu Tiếng Việt** **(2/3/2020)**

I.**§äc ®óng mÈu chuyÖn sau:**

**Em kh«ng d¸m nhËn ®©u ¹!**

Lªn s¸u tuæi, ®­îc häc líp 1, Nga thÝch l¾m. Bµi tËp viÕt ®Çu tiªn Nga viÕt rÊt ®Ñp. C« ®­a bµi cña Nga cho c¸c b¹n xem. C« nãi:

* Em viÕt ®Ñp l¾m. C« khen em vµ cho em ®iÓm 10.

Nga lÔ phÐp tr¶ lêi:

* Th­a c«, em kh«ng d¸m nhËn ®©u ¹.

C« gi¸o ng¹c nhiªn, hái l¹i Nga:

* ¬! Sao em l¹i kh«ng nhËn?
* D¹. Th­a c«, v× mÑ em dÆn ai cho g× còng kh«ng ®­îc lÊy mµ.

C¶ líp c­êi å!

**II. Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc ý tr¶ lêi ®óng cho tõng c©u hái sau:**

1. Lªn s¸u tuæi bÐ Nga ®­îc lµm g×?

a. TËp t«

b. TËp viÕt

c. Häc líp 1

2. T¹i sao c« khen bÐ Nga?

a. V× bÐ ch¨m häc

b. V× bÐ viÕt rÊt ®Ñp

c. V× bÐ thÝch tËp viÕt

3. BÐ Nga nãi g× khi c« khen vµ cho Nga 10 ®iÓm?

a. BÐ kh«ng thÝch khen

b. BÐ kh«ng nhËn ®iÓm 10

c. BÐ kh«ng thÝch ®iÓm 10

4. T¹i sao c¶ líp c­êi å?

a. BÐ Nga nh¾c l¹i lêi mÑ dÆn

b. V× bÐ Nga kh«ng nhËn ®iÓm 10

c. BÐ Nga t­ëng nhËn ®iÓm 10 lµ nhËn quµ

5. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn **em**: ..................................................................

6. §Æt 1 c©u chøa tiªng cã vÇn **em**: ..........................................................................................

7. §iÒn g hay gh vµo chç chÊm: ........ i nhí, ....ç gô, cµ ..........Ðm, gän .......µng.

**Phiếu Toán (3/3/2020)**

# **Bµi 1**: XÕp c¸c sè : 12 , 15 , 10, 17, 20, 14

# a/ Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:

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

# 

# b/ Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ:

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

**Bµi 2**: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:

13 + = 15 + 12 = 12 15 - 5 = 13 -

12 + = 18 12 + 3 = + 1 - 1 = 15

**Bµi 3**: Hoµn thµnh tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n:

Bµi to¸n: §µn gµ cã 11 con gµ m¸i vµ 4 con gµ trèng. Hái ®µn gµ cã tÊt c¶ bao nhiªu con?

*Tãm t¾t: Bµi gi¶i :*

Cã : .... gµ m¸i Cã tÊt c¶ sè con gµ lµ :

(con gµ)

Cã : .... gµ trèng .........................................

con gµ

TÊt c¶ cã : ... con ? §¸p sè: .......

**Bµi 4**: Nèi phÐp tÝnh víi sè thÝch hîp:

13 - 3

13 + 3

19 - 2

0 + 15

13 + 1

18 - 8

14 + 4

12 + 5

13 + 2

15 + 1

**Bµi 5**: H×nh vÏ bªn cã:

+ .... h×nh vu«ng

+ ... h×nh tam gi¸c

**Phiếu Tiếng Việt**  (3/3/2020)

1. §äc vµ nèi c¸c ch÷ sao cho cã nghÜa

|  |  |
| --- | --- |
| Con cãc | lµ nhiÖm vô cña häc sinh. |
| B¸c sÜ | nh¶y ra v­ên. |
| Häc tËp | kh¸m bÖnh cho bÐ. |

|  |  |
| --- | --- |
| BÐ vÏ mét | rÊt hay. |
| B¶n nh¹c nµy | con sãc. |
| B¸c Hå rÊt | yªu thiÕu nhi. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chó chuét | b¾t ®­îc chuét nh¾t. | BÐ | l­ít v¸n rÊt giái. |
| MÌo con | ¨n thãc trong bå. | ChÞ Hoa | rÊt tr¬n. |
| M¸y tuèt lóa | ch¹y suèt ngµy. | CÇu tr­ît | ch¬i cÇu tr­ît. |

2.§iÒn oc hay ac?









m....... tãc, con h........, th........ n­íc, con s........., b........ vá



3. §iÒn u«t hay ­¬t







t......... tay, ch¶i ch.........., m.......... mµ, Èm ........., l¹nh b…......

.

.

4.T×m 2 tõ chøa vÇn:

oc:........................................................................................

ac:.......................................................................................

**Phiếu Toán (4/3/2020)**

**Bài 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:**

|  |  |
| --- | --- |
| + Số 18 gồm … chục và … đơn vị.  + Số 13 gồm … đơn vị và … chục.  + Số 16 gồm … chục và … đơn vị.  + Số … gồm 2 chục và 0 đơn vị.  + Số 10 gồm … chục và … đơn vị. | + Số liền trước số 20 là …  + Số liền sau số 10 là …  + Số liền trước số 17 là …  + Số bé nhất có một chữ số là …  + Số bé nhất có hai chữ số là … |

+ Các số bé hơn 10 là: …………………………………………………………………..

+ Các số lớn hơn 15 và bé hơn 20 là: …………………………………………………...

+ Các số bé hơn 16 và lớn hơn 10 là: …………………………………………………...

**Bài 2. Đặt tính rồi tính:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 + 3 | 10 + 9 | 19 + 0 | 19 - 5 | 16 - 4 | 14 + 4 | 17 - 2 | 18 - 6 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |

**Bài 3. Số?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 + … = 18 | 16 – … = 13 | 14 + 5 = … | 19 – 3 – … = 11 |
| .... + 3 = 17 | 19 – 3 = … | … – 5 = 12 | 15 + … – 8 = 10 |

**Bài 4.** **Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:**

15 + 2

19 – 9

17 – 3

18 – 6

10 + 6

8 + 2

11 + 5

11 + 1

19 – 5

19 – 2

**Bài 5. Nối với số thích hợp:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 < | < 16 | 16 < < 20 |

15

16

17

18

19

20

**Bài 6. Viết phép tính thích hợp:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Minh : 11 nhãn vở   Hạnh : 8 nhãn vở  Cả hai bạn : … nhãn vở? | 1. Hiền : 19 quả vải   Cho bạn : 4 quả vải  Còn lại : … quả vải? |

**Bài 7. Trong hình vẽ bên:**

E

B

1. Có … điểm.

H

1. Có … đoạn thẳng.

A

C

1. Có … hình tam giác.

**Phiếu Tiếng Việt (4/3/2020)**

**I/ Luyện đọc:**

***1/ Đọc thành tiếng các từ ngữ:***

chim nộc thua, đâm chồi nảy lộc, tàu tốc hành, xanh biếc, rước đèn, nước chảy róc rách, ngõ ngách, thách đố, lịch sử, chim chích bông, ngốc nghếch, lôi thôi lếch thếch, góp sức chung lòng, đền ơn đáp nghĩa, đều tăm tắp.

***2/ Đọc thành tiếng đoạn văn sau:***

Du lịch vịnh Hạ Long

Du lịch thăm cảnh vịnh thật là thích! Mặt nước xanh ngắt. Ca nô xình xịch, bập bềnh. Nắng chênh chếch làm cho mặt vịnh lấp lánh. Ở phía xa, đá chênh vênh đủ hình, đủ dạng đứng lặng thinh ngắm nhìn du khách đi qua.

**II/ Nối chữ với chữ:**

rất hay

Bó đuốc

chênh vênh

Quyển sách mới

rực cháy

Vách núi

**III/ Khoanh tròn chữ cái trước từ:**

1. *Có vần* ***op****:*

*a. hội họp b. đóng góp c. tấm cót d. máy móc*

1. *Có vần* ***âp:***

*a. mập mạp b. tấp nập d. khắp nơi d. rình rập*

**IV/ Điền vần:**

1. ***op*** *hay* ***ap****?*

*con c……. r……. hát th……. đôi đóng g…….*

1. ***ăp*** *hay* ***âp****?*

*kh……. khểnh m……. mờ thẳng t……. tấp n…….*

**V/ Đọc và gạch dưới tiếng:**

1. *Có vần* ***ap****: Hà Nội có Hồ Gươm. Giữa hồ có Tháp Rùa cổ kính.*
2. *Có vần* ***âp****: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm*

**Phiếu Toán (5/3/2020)**

**Bài 1:** Đặt tính rồi tính.( *Con làm vào vở ô li*)

19 – 7 14 + 5 18 + 1 15 – 5

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

17 – 6 17+ 0 13 + 4 11 + 2

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

**Bài 2:** Tính.

15 – 5 + 3 = 18– 8 + 1 =

11 + 2 – 3 = 14 + 4 – 5 =

16 + 3 – 4 = 16 + 3 – 7 =

**Bài 3:** Điền dấu >, <, = vào ô trống.

14 + 5 ...............19 + 0 15 + 3 + 1 .................. 19

19 – 7 ................ 17 + 2 18– 6 + 5 .................. 13 + 4

11 + 3 ..............13 + 1 16 + 3 .................. 12 + 2 +5

**Bài 4: Viết phép tính thích hợp**

a/ Đào : 10 hoa điểm tốt Có: 16cái bút chì

Vy : 9 hoa điểm tốt Đã dùng : 6 cái bút chì

Cả hai bạn : ….. hoa điểm tốt? Còn lại: …… cái bút chì?

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

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

**Bài 5: Điền số vào ô trống.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18** | **3** | **1** | **2** | **5** | **6** | **4** |
|  |  |  |  |  |  |

**Phiếu Tiếng Việt (5/3/2020)**

**Bài 1 : Đọc bài : Đi chợ**

Nhà trẻ nghỉ. Mẹ cho bé đi chợ. Chà, thì ra chợ là thế đó. Bé chỉ chỉ trỏ trỏ. Tha hồ nhé: Có giò, có chả, có na, có mơ, có thị, có khế. Chợ có cá: Cá rô, cá trê, cá mè. Chợ có nhà trọ. Bé nghĩ, giá mà chợ có cả nhà trẻ nhỉ.

**Bài 2 : Viết chính tả : PH đọc cho con viết.**

Các cháu chơi với bạn

Cãi nhau là không vui

Cái miệng nói xinh thế

Chỉ nói điều hay thôi.

**Phiếu Tiếng Việt (6/3/2020)**

**Bài 1. Đọc và viết đúng câu:**

Gió lùa kẽ lá

Lá khẽ đu đưa

Gió qua cửa sổ

Bé vừa ngủ trưa

**Bài 2. Điền vần thích hợp vào chỗ chấm:**

ia hay ai: cây m .´. ., ngày m. . ., cái đ.˜. ., lâu đ.`. .

au hay âu: bị đ…, đi đ…, cây c…, chim bồ c…

iu hay êu: đàn s.´. ., nhỏ x.´. ., cái r.`. ., l.´. . lo

ưu hay ươu: h... nai, m... kế, trái l..., bầu r...

**Bài 3. Nối các ô chữ để có từ, câu đúng:**

a/ b/

Mẹ quấy bột

trở rét

Mẹ dệt

cho bé

thổ cẩm

Trời

chín đỏ

Trời đã

Những trái ớt

bằng bồ kết

Bà gội đầu

ngớt mưa

**Bài 4. Điền tiếng, từ thích hợp:**

**(hoa/báo/ương/ đóm):** Thông ........... ; ễnh ............ ; hái ............ ; đom ............

**(thơm/vui/bộ/mến):** Đường ........... ; mùi ............ ; niềm ......... quý .............

**(mở/trăng/trâu/tre):** Cởi ................ ; chăn ........... ; vầng ......... ; rặng ............

**Phiếu Toán (6/3/2020)**

**1. Thực hiện các phép tính sau:**

a.

4 10 7 8 10

+ - + - -

5 4 3 3 7

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

b. 5 + 5 = ... 7 + 2 = ... 8 + 2 = ...

6 + 4 = ... 9 – 1 = ... 10 – 2 = ...

4 + 6 = ... 9 – 8 = ... 10 – 8 = ...

**2. Tính:**

4 + 1 + 5 = ... 8 + 2 – 7 = ... 9 + 0 – 5 = ...

10 – 6 +2 = ... 10 – 5 – 3 = ... 10 – 6 + 3 = ...

8 – 2 + 4 = ... 4 + 6 + 0 = ... 10 + 0 - 2 = ...

**3. Viết các số**: 9, 5, 7, 3, 10

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................................................

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: .............................................................

**4. Nhìn tranh viết phép tính thích hợp:**





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

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

**5. Điền số và dấu để được phép tính đúng:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **=** | **7** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **=** | **9** |