**PHIẾU BÀI TẬP**

Hä vµ tªn: ................................................... Líp:1A

**Bµi 1: §äc ®o¹n v¨n sau:**

**Giã v­ên xµo x¹c**

Buæi s¸ng, mÑ ®i lµm, bµ ®i chî, Liªn d¾t em ra v­­ên ch¬i.

Ch¬i ë v­­ên thÝch thËt, cã ®ñ thø! Con chuån chuån ®á chãt ®Ëu trªn bóp hoa rong riÒng tr«ng nh­­ mét qu¶ ít chÝn. Råi c¸i c©y “ph¶i báng” l¸ dµy nh­ chiÕc b¸nh quy. Hoa cña nã treo lñng la lñng l¼ng tõng chïm nh­ ­ nh÷ng chiÕc ®Ìn lång xanh xanh hång hång nhá xÝu, xinh ¬i lµ xinh.

**Dùa vµo néi dung bµi ®äc, khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:**

**1. Liªn d¾t em ®i ch¬i ë ®©u?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. ë c«ng viªn | B. ë v­ên | C. ë ngoµi b·i cá |

**2. Ch¬i ë v­ên cã g× thÝch?**

A. Cã con chuån chuån, cã c©y “ph¶i báng’’

B. Cã con chuån chuån,

C. Cã c©y “ph¶i báng”, cã giã v­ên xµo x¹c.

**3. Con chuån chuån tr«ng nh­ thÕ nµo?**

A. Tr«ng nh­ chiÕc ®Ìn lång.

B. Tr«ng nh­ mét qu¶ ít chÝn.

C. Tr«ng nh­ chiÕc b¸nh quy.

**4.** ViÕt c©u cã tiÕng chøa vÇn **ich**

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

**Bµi 2:** a) §iÒn **r, d** hay **gi**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| con .......ïa | qu¶ .......õa | sîi .......©y | con ......ång | ......Êy khen |

b) §iÒn **anh** hay **ach**:

**/**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| phßng kh............. | qu¶ ch………….. | s…………... sÏ  **.** | nh…………. nhÑn |

**Bµi 3:** §iÒn tõ: *tr¸nh rÐt, nghØ m¸t, th¬m ng¸t, kh¸m bÖnh* vµo chç chÊm.

B¸c sÜ ............................................................................... cho bÖnh nh©n.

Mïa ®«ng, tõng ®µn chim bay ®i .......................................................................

Mïa hÌ, gia ®×nh em th­­êng ®i ...........................................................................

H­¬ng sen ..................................................................................................

**Bµi 4: S¾p xÕp c¸c tõ sau thµnh c©u:**

chóng em / giê / ra ch¬i / nh¶y d©y

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

**PHIẾU BÀI TẬP**

**Họ và tên: ………………………………………………….. Lớp: 1A**

**Bµi 1: Khoanh vµo ®¸p ¸n tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:**

**1.** Sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè kh¸c nhau lµ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 98 | 1. 10 | 1. 89 |

**2.** Sè gåm 9 chôc vµ 3 ®¬n vÞ ®äc lµ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ba m­¬i chÝn | 1. chÝn m­¬i ba | 1. chÝn ba |

**3.** Lóc mÊy giê th× kim dµi vµ kim ng¾n trïng nhau?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 6 giê | 1. 3 giê | 1. 12 giê |

**4.** NÕu h«m nay lµ thø t­, ngµy 21 th¸ng 3 th× ngµy mai lµ thø mÊy, ngµy bao nhiªu?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Thø ba, ngµy 20 th¸ng 3 | B. Thø n¨m, ngµy 22 th¸ng 3 | C. Thø n¨m, ngµy 23 th¸ng 3 |

**Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 + 3 | 96 - 51 | 85 + 3 | 79 - 4 | 78 - 20 | 5 + 51 |

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

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

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

**Bµi 3: §iÒn dÊu +, -**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 30 = 2   56 32 = 88 | 43 21 12 = 76  82 30 12 = 64 |

**Bµi 4: §óng ghi §, sai ghi S**

|  |  |
| --- | --- |
| Sè liÒn tr­íc 13 lµ 12  Sè 87 gåm 7 chôc vµ 8 ®¬n vÞ  16 < 10 + 6 | 25: hai m­¬i n¨m  23cm + 12cm = 35cm  Sè nhá nhÊt cã hai ch÷ sè lµ 11 |

**Bµi 5:** Nhµ Mai cã 73 qu¶ na, mÑ b¸n 43 qu¶. Hái nhµ Mai cßn l¹i bao nhiªu qu¶ na?

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

Tr¶ lêi: ...............................................................................................................................

**Bài 6:** Mẹ biếu bà 15 quả trứng. Mẹ còn lại 30 quả trứng. Hỏi trước khi biếu bà, mẹ có bao nhiêu quả trứng?

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

Tr¶ lêi: ...................................................................................................................................

**Bµi 7: Em h·y nh×n vµo c¸c tê lÞch vµ ®iÒn vµo chç trèng:**

THÁNG 5

**14**

THỨ SÁU

THÁNG 5

**13**

THỨ NĂM

THÁNG 5

**12**

THỨ TƯ

THÁNG 5

**11**

THỨ BA

THÁNG 5

**10**

THỨ HAI

NÕu h«m nay lµ thø t­, ngµy 12 th×:

|  |  |
| --- | --- |
| - Ngµy h«m qua lµ thø ............... ngµy………  - Ngµy mai lµ thø ………………. ngµy……… | - Ngày kia là thứ …….……. ngày……….  - Thứ bảy tuần này là ngày…………. |

**Bµi 8: §ång hå chØ mÊy giê?**

**12**

**1**

**3**

**5**

**4**

**2**

**7**

**6**

**8**

**11**

**10**

**9**

**12**

**1**

**3**

**5**

**4**

**2**

**7**

**6**

**8**

**11**

**10**

**9**

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

**Bµi 9: Khoanh tròn vµo c¸c phÐp tÝnh cã cïng kÕt qu¶**

56 - 23

61 + 4

98 - 33

80 - 60

45 + 20

**To¸n**

**Bµi 1: Khoanh vµo ®¸p ¸n tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:**

**1.** Sè ®iÒn vµo chç trèng lµ: ....... + 23 > 54 + 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 40 | 1. 41 | 1. 42 |

**2.** Sè gåm 9 chôc vµ 3 ®¬n vÞ ®äc lµ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ba m­¬i chÝn | 1. chÝn m­¬i ba | 1. chÝn ba |

**3.** H«m nay lµ thø 2, ngµy 20 th¸ng 5 th× thø 2 tuÇn sau lµ ngµy bao nhiªu?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ngµy 21 | 1. ngµy 27 | 1. ngµy 25 |

**Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 - 54 | 7 + 42 | 99 - 62 | 64 - 4 | 34 + 31 | 58 - 26 |

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

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

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

**Bµi 3:** TÝnh

|  |  |
| --- | --- |
| 23 + 14 - 15 =…….  54 - 20 + 5 = ……. | 15cm - 4cm + 4cm =……………..  0cm + 39cm - 30cm =…………… |

**Bµi 4: §óng ghi §, sai ghi S**

|  |  |
| --- | --- |
| Sè liÒn tr­íc 13 lµ 12  Sè 87 gåm 7 chôc vµ 8 ®¬n vÞ  16 < 10 + 6 | 25: hai m­¬i n¨m  23cm + 12cm = 35cm  Sè nhá nhÊt cã hai ch÷ sè lµ 11 |

**Bµi 5:** Nhµ Mai cã 73 qu¶ na, mÑ b¸n 43 qu¶. Hái nhµ Mai cßn l¹i bao nhiªu qu¶ na?

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

Tr¶ lêi: ......................................................................................................................

**Bµi 6:** Mét thanh gç dµi 87cm, ng­êi ta c¾t mét ®o¹n dµi 34cm. Hái thanh gç cßn l¹i dµi bao nhiªu x¨ng - ti - mÐt?

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

Tr¶ lêi: ......................................................................................................................

**Bµi 7: T« mµu ®á vµo c¸c phÐp tÝnh cã cïng kÕt qu¶**

56 - 23

61 + 4

98 - 33

80 - 60

45 + 20