**Tuần 11( từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2010)**

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

**PHIẾU TOÁN SỐ 1**

**Bài 1:Đặt tính rồi tính**

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

**Bài 2: Tính nhẩm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 50 + 20 + 6 = ….50 + 30 + 9 = ……70 + 20 + 8 = …… | 50 + 26 + 3 = …..50 + 36 + 2 = …..70 + 28 + 1 = ….. | 72 + 4 + 3 = …..86 + 2 + 1 = ……94 + 3 + 2 = ….. |

**Bài 3**: Tháng trước bố làm được 24 ngày công. Tháng này bố làm được 22 ngày công. Tính số ngày công bố làm được trong hai tháng đó.

Bài giải

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

**Bài 4**: Mảnh vải dài 95cm. mẹ may quần cho con hết 7 chục cm. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu xăng ti mét vải?

Bài giải

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

**Bài 5**:

* Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: ………….
* Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: ………….
* Lấy số lớn nhất có hai chữ số giống nhau trừ số bé nhất có hai chữ số giống nhau được kết quả là: …………......................................................................................................................…

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 1**

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

 **Mèo con đi học**

|  |  |
| --- | --- |
| Mèo ta buồn bựcMai phải đến trườngLiền kiếm cớ luôn:- Cái đuôi tôi ốm.Cừu mới be toáng :- Tôi sẽ chữa lànhNhưng muốn cho nhanhCắt đuôi khỏi hết !- Cắt đuôi ? Ấy chết...!Tôi đi học thôi! *Theo P.Vô-rôn-cô* | **1.Tìm trong bài các tiếng có:** Vần **ưu:**……………………………………………….…………...…..Âm đầu là **l**:………………………………………..…………….…….Âm đầu là **n** : …………………………………………………...……..**2.Tìm 2 từ ngoài bài có tiếng chứa vần** ưu :………………………………………………………….…………ươu :………………………………………………………...………….**3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần** ưu:……………………………………………………….…….………..ươu:………………………………………………………….………….**4. Bài đọc có mấy dòng thơ**?a. 10 b. 11 c. 12 d. 13**5. Bài thơ trên có mấy khổ thơ?**a.1 khổ thơ b. 2 khổ thơ c. 3 khổ thơ |

**1. Mèo kiếm cớ gì để không phải đi học?**

a. Đau đầu b. Đau chân c. Cái đuôi bị ốm

**2.Cừu đã nói gì để mèo vội xin đi học ngay?**

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

**II. LUYỆN VIẾT:**Chép lại **8 dòng thơ đầu của bài Mèo con đi học** vào vở ( tên bài lùi 4 ô, các dòng thơ lùi 3 ô li)

**Bài tập** : a) điền **tr** hay **ch :**

..........ung thu .........uyền hình ......im .......uyền cành

..........ung kết .......ẻ ........ung .......òn ........ĩnh.

b) **Gạch chân dưới từ viết sai** chính tả **rồi** **viết lại cho đúng chính tả:**

tổ quạ , con ciến , ka múa , quả rừa ,câu chuyện, quấn sách , quả kầu, trạm i tế

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

**PHIẾU TOÁN SỐ 2**

**Bài 1**: Số?

……+ 23 = 46 98 - ….. = 34 6 + …. = 17

78 - …. = 70 …. – 71 = 12 …..+ 34 = 67

90 - …. = 70 76 - … = 0 54 - …. = 54

**Bài 2: Tính**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 86 – 34 = ….86 – 52 = ….52 + 34 = ….97 – 47 =….. | 97 – 50 = ….50 + 47 = …….68 – 34 = …..34 + 34 = …. | 60 – 40 = …..60 + 40 = ….100 – 40 = ….100 – 60 = …. |

**Bài 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 40 + 30 + 8 = …..50 + 40 + 7 = …. | 70 – 30 + 2 = ….90 – 50 + 4 = … | 97 - 7 – 40 = …97 – 40 – 7 = … |

Bài 4: < > =

|  |  |
| --- | --- |
| 40 + 5 …… 49 – 7 79 – 28 …… 65 – 14  | 34 + 25 ….. 43 + 15 79 – 24 ….. 97 – 42  |

**Bài 5**: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

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

**Bài 6: Viết số:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bảy mươi ba: ………….Ba mươi bảy: …………. | Chín mươi lăm: ……….Năm mươi chín: ……… | Sáu mươi tư: ……………Năm mươi mốt: ………… |

**Bài 7**: Lớp em có 36 bạn; có 14 bạn đi học vẽ. Số bạn còn lại đi học hát. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn học hát?

Bài giải

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

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 2**

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

**Người bạn tốt**

Trong giờ vẽ, Hà bị gãy bút chì. Hà hỏi Cúc :
 - Cúc ơi, cho mình mượn chiếc bút bạn chưa dùng với.
 - Nhưng mình sắp cần đến nó. – Cúc nói.
 Nụ ngồi sau thấy vậy liền đưa bút của mình cho Hà.
 Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng được. Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưng bạn. Cúc đỏ mặt, ngượng nghịu cảm ơn Hà.

**1.Tìm trong bài các tiếng có:**

Vần **uc:**……… …………………………..……Vần **ut** :……………………….……………………...

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

**2.Tìm 3 từ ngoài bài có tiếng chứa vần**

uc :………………………………………………………………………………………………………

ut :………………………………………………………………………………………..……………..

**3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần**

uc:………………………………………………………………………………………..…………….

ut:……………………………………………………............................................................................

**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. Hà mượn bút của ai?** ……………………………………………………………………………….

**7. Ai là người đã cho Hà mượn bút?**

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

**8. Theo em thế nào là người bạn tốt?**

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

**II. LUYỆN VIẾT:**Chép lại đoạn sau vào vở( tên bài lùi 4 ô, các dòng lùi 1 ô li)

**Người bạn tốt**

Trong giờ vẽ, Hà bị gãy bút chì. Hà hỏi Cúc :
 - --Cúc ơi, cho mình mượn chiếc bút bạn chưa dùng với.
 - - Nhưng mình sắp cần đến nó. Cúc nói.
 Nụ ngồi sau thấy vậy liền đưa bút của mình cho Hà.

**PHIẾU TOÁN SỐ 3**

**Bài 1:**

**a, Viết các số vào chỗ chấm**

 - ......, 56 ,........ ,......... ,......... , ..... ,……, 62, ..... , ......., ........, ......., ……, 68.

 - 78, 77, 76, ........, ........, ......., .........., ..........., ……., ……., 68

 - 41 , 40 , 39, ..........., ........., ....….., ....…..,…….., 33

**b, Đọc số**

 64 : ............................. 75 : ...................................

 31: .............................. 5: .............................

**Bài 2** : Tính

 26 + 32 – 45 = ........ 77 cm - 35 cm + 26 cm = ........................................

 68 – 40 – 26 = ....... 57 cm + 20 cm + 12 cm = ....................................

**Bài 3** : Điền dấu > , < , =

 45 - 24 ......... 17 + 10 32 + 16 ......... 20 + 28

 24 + 35 .......... 78 - 21 37 - 17 ......... 56 - 36

**Bài 4** : Số ?

 51 + .......... < 56 ....... + 67 = 89

 ......... – 8 > 80 ........ + 32 = 45 + .......

**Bài 5** : Hai hộp bút chì có tất cả 7 chục cái . Hộp thứ nhất có 30 cái. Hỏi hộp thứ hai có bao nhiêu cái bút chì?

 Bài giải

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

**Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 8 cm**

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 3**

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

 **Ngưỡng cửa**

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi này ai cũng quenNgay từ thời tấm béKhi tay bà, tay mẹCòn dắt vòng đi menNơi bố mẹ ngày đêmLúc nào qua cũng vộiNơi bạn bé chạy tớiThường lúc nào cũng vuiNơi này đã đưa tôiBuổi đầu tiên đến lớpNay con đường xa tắpVẫn đang chờ tôi đi *Vũ Quần Phương* | **1.Tìm trong bài các tiếng có:** Vần **ăt:**……………………………………………………………..…..Âm đầu là **l**:…………………………………………………..…..…….Âm đầu là **n** : ……………………………………………..……….…..**2.Tìm 2 từ ngoài bài có tiếng chứa vần** ăt :………………………………………………………………………ăc :…………………………………………………………..………….**3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần** ăt:…………………………………………………………….………..ăc:…………………………………………………………….………..**4. Bài đọc có mấy dòng thơ**?a. 10 b. 11 c. 12 d. 13**5. Bài thơ trên có mấy khổ thơ?**a.1 khổ thơ b. 2 khổ thơ c. 3 khổ thơ |

**6. Ai dắt em bé đi men ngưỡng cửa?**

a. bà b. Mẹ c. Bố d. Bà và mẹ

**7.Bạn nhỏ đi qua ngưỡng cửa để đi đâu?**

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

**II. LUYỆN VIẾT:**Chép lại **khổ thơ cuối của bài Ngưỡng cửa** vào vở ( tên bài lùi 4 ô, các dòng thơ lùi 3 ô li)

**Bài tập** : a) điền **ich** hay **it và dấu thanh để tạo thành từ có nghĩa:**

Tờ l…………… x………….. đu tối m……… vở k……..

Có ……………. Trái m………... th………thú th……..bò

b)điền **ai** hay **ia và dấu thanh**?

Ch……….. quà c………. t……. bò nh……….. cỏ

Khuyến m……….. đ……….. bay bó m…………..

**PHIẾU TOÁN SỐ 4**

**Bài 2 : Đọc, viết số**

 - Sáu mươi : ...... – 15: ................................

 - Chín mươi bảy : ..... – 61 : ...................................

**Bài 3** : Cho các số : **45 , 63 , 54 , 78 , 69**

a . Xếp các số theo thứ tự **từ lớn đến bé** : .............................................................................................

b. Xếp các số theo thứ tự **từ bé đến lớn** : ............................................................................................

**Bài 4**: Đúng ghi đ , sai ghi s

 - Có 6 hình tam giác

 - Có 5 hình tam giác

 - Có 4 hình tam giác

**Bài 5** : 45 + 4.........89 - 60 36 + 12 ........ 97 - 45

<

>

=

 73 - 21 ........ 49 - 3 43 + 14 ......... 88 - 27

**Bài 6 : Số ?**

 35 + > 56 52 + < 59

 78 - < 60 - 8 = 50

**Bài 7**  : Bố đi công tác 1 tuần và 2 ngày. Hỏi bố đi công tác bao nhiêu ngày?

Bài giải

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**Bài 8**: Lớp 1A có 36 bạn , trong đó có 26 bạn gái . Hỏi lớp có bao nhiêu bạn trai? Bài giải

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

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

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 4**

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

 **Kể cho bé nghe**

|  |  |
| --- | --- |
| Hay nói ầm ĩLà con vịt bầu.Hay hỏi đâu đâuLà con chó vện.Hay chăng dây điệnLà con nhện con.Ăn no quay trònLà cối xay lúa.Mồm thở ra gióLà cái quạt hòm.Không thèm cỏ nonLà con trâu sắt.Rồng phun nước bạcLà chiếc máy bơm.Dùng miệng nấu cơmLà cua, là cáy. *(Trần Đăng Khoa)* | **1.Tìm trong bài các tiếng có:** Vần **ươc:**…………………………………………………………..……..Âm đầu là **l**:…………………………………………………….……….Âm đầu là **n** : …………………………………………………..………..**2.Tìm 2 từ ngoài bài có tiếng chứa vần** ươt :………………………………………………………………………ươc :…………………………………………………….……………….**3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần** ươt:………………………………………………………..……………..ươc:……………………………………………………………………..**4. Bài đọc có mấy dòng thơ**?a. 14 b. 15 c. 16 d. 17**5. Bài thơ trên có mấy khổ thơ?**a.1 khổ thơ b. 2 khổ thơ c. 3 khổ thơ |

**6. Đố em biết “ *con trâu sắt* “ trong bài là cái gì?**

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

**II. LUYỆN VIẾT:**Chép lại **8 dòng thơ đầu của bài Kể cho bé nghe** vào vở ( tên bài lùi 4 ô, các dòng thơ lùi 3 ô li)

**Bài tập** : a) điền **inh** hay **in :**

k………. thưa k…… đáo x……. xỏ v……… dự

x……….. đẹp số ch……… thông m……. m……..màng

b) Điền **l** hay **n** rồi **giải câu đố** sau:

 Cũng từ …….úa ……ếp sinh ra

Xanh xanh từng hạt,đậm đà hương quê.

 …..úc ….àm bánh, khi ….ấu chè

 ……á sen ủ ngát đi cùng về thu.

( là……………….)

**PHIẾU TOÁN SỐ 5**

**Bài 1:** Đọc số

 65 : ..................................... 21 : ...................................

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

 87 : ..................................... 43 : ...................................

 29 : ...................................... 64: .....................................

**Bài 2**:

a, Viết các số vào chỗ chấm

 - .Số liền sau của 79 là : ......... – Số liền trước của 90 là : ........

 - Số liền trước của 100 là : ........ – Số liền sau của 0 là :...........

**Bài 3:**  Cho các số : **45 , 47 , 89 , 98 , 23**

 - Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: ................................................................................................

**Bài 4** : Tính

 36 + 32 – 15 = ........ 18 cm + 41 cm + 20 cm = ............................................

 48 – 23 + 12 = ....... 97 cm - 32 cm - 2 cm = .............................................

**Bài 5** : Điền dấu > , < , =

 26 – 12 ........ 15 16 + 23 ........ 49 – 11

 47 – 25............19 67 – 42 ........ 12 + 13

**Bài 6**: Vẽ đoạn thẳng OA dài 7 cm

**Bài 7:**

a) Tổ Hai có 10 bạn, trong đó có 6 bạn nữ. Hỏi tổ Hai có bao nhiêu bạn nam?

|  |  |
| --- | --- |
| Tóm tắtCó : … bạnBạn nữ : … bạnBạn nam … bạn? | Bài giải……………………………………………………….………………….…………………………………………………….…………………….…………………………………………………….……………………. |

b) Quyển truyện có 18 trang, bạn Lan đã đọc hết 7 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang bạn Lan chưa đọc?

|  |  |
| --- | --- |
| Tóm tắtCó : 19 trangĐã đọc : 12 trangCòn lại : …trang? | Bài giải………………………………………….…………….………………….…………………………………………….……….…………………….………………………………………….………….……………………. |

**PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 5**

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

**Hai chị em**

 Hai chị em đang chơi vui vẻ trước đống đồ chơi.Bỗng cậu em nói :

 - Chị đừng động vào con gấu bông của em.

  Một sau, chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ. Em hét lên :

 - Chị hãy chơi đồ chơi của chị ấy.

  Chị giận bỏ đi học bài. Ngồi chơi một mình,chỉ một lát sau, cậu em đã cảm thấy buồn chán.

**1.Tìm trong bài các tiếng có:**

Vần **et:**……… …………………………………………….…………………………………………...

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

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

oet:………………………………………………………………………………………………………

et :………………………………………………………………..……………………………………..

**3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần**

oet:……………………………………………………………………………….

et:…………………………………………………….............................................

**4. Bài đọc có mấy câu**?

a. 6 câu b. 7 câu c. 9 câu d. 8 câu

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

a.1 đoạn b. 2 đoạn c. 3 đoạn

**6. Khi chị động vào đồ chơi cậu em đã nói gì?**

a. Chị em mình cùng chơi cho vui nhé.

b. Chị chỉ được chơi gấu bông của em thôi.

c. Chị đừng động vào đồ chơi của em mà hãy chơi đồ chơi của chị ấy.

**7. Theo em tại sao cậu em lại thấy buồn khi chơi 1 mình?**

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

**8. Hãy kể tên những trò chơi em thường chơi cùng anh chị em của mình?**

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

**II. LUYỆN VIẾT:**Chép lại đoạn sau vào vở( tên bài lùi 4 ô, các dòng lùi 1 ô li)

 **Hai chị em**

 Hai chị em đang chơi vui vẻ trước đống đồ chơi.Bỗng cậu em nói :

 - Chị đừng động vào con gấu bông của em.

  Một sau, chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ. Em hét lên :

 - - Chị hãy chơi đồ chơi của chị ấy