**BÀI TẬP Ở NHÀ (Thứ hai ngày 17/2)**

Họ và tên: .............................................................. Lớp 1A4

**TiếngViệt**

**1**. Đọc bài **em, ep, êm, êp** (Sách TV trang 102): Nhớ đọc từ 3 đến 5 lần.

**2.** Viết các vần **em, ep, êm, êp** (mỗi vần viết 2 dòng).

**3.** Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà bài **Thi chân sạch.**

**Toán**

**Bài 1: Tính:**

 a) 10cm + 8cm =….. c) 15cm – 2cm =……

 b) 4cm + 6cm + 5cm =….. d) 15cm – 5cm – 6cm = .......

**Bài 2. Cho hình chữ nhật sau:**

**B**

**A**

|  |
| --- |
|  |

 **C D**

a) Hình trên có mấy điểm, là những điểm nào?

 **Trả lời**: Hình trên có.....điểm, đó là: điểm ....., điểm ....., điểm ....., điểm ......

b) Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình chữ nhật trên để được hai hình tam giác.

**Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:**

- Số liền trước của10 là…. - Số liền sau của 14 là…..

- Số liền trước của19 là…. . - Số liền sau của 19 là…..

- Số 13 gồm……chục……đơn vị. - Số 40 gồm ……chục……đơn vị.

- Số 56 gồm ……chục……đơn vị. -

**Bài 4. Đặt tính rồi tính:**

15 + 3 12 + 4 5 + 14 18 – 5 19 – 7

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

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

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

**BÀI VỀ NHÀ (Thứ năm ngày 20/2)**

 **Họ và tên: ............................................................. Lớp 1C**

**TIẾNG VIỆT**

1. **Đọc bài Hoa lay ơn (Vở BT thực hành TV trang 65): đọc 3 đến 5 lần.**
2. **Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà bài Hoa lay ơn.**

**TOÁN**

**Bài 1.** a)Tính nhẩm:

 12 + 6 = …….. 14 + 5 = …….. 16 + 2 = …….. 18 + 1 = ……..

 13 + 4 = …….. 17 + 2 = …….. 15 + 3 = …….. 19 + 0 = ……..

 b) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

12 + 3

16 + 3

11 + 6

11 + 4

13 + 3

13 + 5

14 + 4

14 + 5

12 + 2

12 + 5

**Bài 2**. a)Tính nhẩm:

 18 – 3 = …….. 19 – 6 = …….. 14 – 3 = …….. 13 – 2 = ……..

 16 – 3 = …….. 17 – 5 = …….. 15 – 2 = …….. 12 – 1 = ……..

 b) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

14 – 2

16 – 2

19 – 6

13 – 2

18 – 4

18 – 2

19 – 4

19 – 5

17 – 5

15 – 4

**Bài 3**. Tính:

12 + 3 + 4 = …….. 14 + 3 – 5 = ……… 18 – 2 – 5 = ………

12 + 2 + 3 = …….. 19 – 4 – 2 = ……… 16 – 3 – 1 = ………

**Bài 4**. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 12 | **14** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 17 | **16** |  |  |  |  |  |

**Bài 5**. Đặt tính rồi tính:

a) 15 + 4 5 + 13 18 – 3 15 – 5

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

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

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

**Bài 6**. 12 + 6 18 19 – 4 16 15 13 + 3

**>**

**<**

**=**

 14 + 3 16 18 – 5 12 12 17 – 2

 13 + 5 18 16 – 3 13 17 14 + 2

**Bài 7**. Viết phép tính thích hợp:

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

a) Có : 14 viên bi

 Thêm : 5 viên bi

 Có tất cả : … viên bi ?

b) Huệ có : 17 quả táo

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

 Huệ cho anh : 7 quả táo

 Huệ còn lại : … quả táo ?

**Bài 8\***. Số ?

 12 + = 15 + 5 = 15 + 0

 14 + = 18 13 + 4 = + 13

 17 – = 12 13 + 6 – = 15

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Các con đọc lại các bài tập đọc đã học nhé!**

**BÀI VỀ NHÀ (Thứ tư ngày 19/2)**

 **Họ và tên: ............................................................. Lớp 1A4**

**TIẾNG VIỆT**

**1. Đọc mô hình và bài Ánh trăng đêm rằm (Vở BT thực hành TV trang 66): đọc từ 3 đến 5 lần.**

**2. Làm các bài tập phía dưới (cùng trang 66).**

**3. Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà khoảng 4 đến 5 câu hoặc viết cả bài Ánh trăng đêm rằm.**

**TOÁN**

**Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:**

1. Số 12 gồm mấy **chục** và mấy **đơn vị** ?

 A.1chục và 2 đơn vị C. 1và 2

 B. 2 chục và 1 đơn vị D. 2 và 1

 b)14 + 5 – 5 = ?

A. 19 B. 0 C. 14 D. 15

 c) Số **liền sau** của số14 là số nào ?

 A.16 B.15 C.14 D.13

 d) Trong các số:17, 14, 12, 15, 13, số nào **bé nhất** ?

 A. 17 B. 14 C.13 D.12

 e) 18 = 6 + 4 + ? **Số** cần thay vào dấu ? là:

 A. 10 B. 8 C. 2 D. 0

 g) 16 – 4 ……11 +1 . **Dấu** cần điền vào chỗ chấm là:

 A. > B. < C. =

 h) Lan hái được 10 bông hoa, Mai hái được 9 bông hoa. Hỏi **cả hai bạn** hái được bao nhiêu bông hoa?

 A. **20** bông hoa B. **19** bông hoa

 C. **18** bông hoa D. **1** bông hoa

 i) Số 15 **đọc** như thế nào?

 A. mười lăm B. mười năm

 C. mươi nhăm D. một năm

**Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:**

 a) Số 20 gồm 2chục và 0 đơn vị. c) Số liền trước của19 là 20.

 b) Số14 gồm 4 chục và 1đơn vị. d) Số liền sau của19 là 20.

**Bài 3: Khoanh vào số bé nhất:**

 a) 16, 18, 9, 5, 10 b) 15, 9, 17, 13, 11

**Bài 4: Khoanh vào số lớn nhất:**

a) 14, 19, 4, 17, 0 b) 8, 16, 10, 17, 19

**Bài 5**. **Viết các số 14, 17, 9, 20, 6, 13**

1. Theo thứ tự từ bé đến lớn: .......................................................................
2. Theo thứ tự từ lớn đến bé: .......................................................................

**Bài 6. Năm nay An 6 tuổi. Hỏi :**

1. Sau 4 năm nữa, An bao nhiêu tuổi:

Trả lời: ......................................................................................................

1. Cách đây 2 năm, An bao nhiêu tuổi ?

Trả lời: ......................................................................................................

**Bài 7. Cho hình vẽ sau:**

**CX**

**B**

1. Hình vẽ bên có mấy **điểm**, là những **điểm nào** ?
* **Trả lời**: Hình vẽ bên có...... điểm, đó là: ............

**N**

**M**

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

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

**D**

**A**

 b\*) Hình vẽ trên có mấy **đoạn thẳng**, đó là những **đoạn thẳng nào** ?

* **Trả lời:** Hình vẽ trên có ........ đoạn thẳng, đó là: ......................................

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

1. Hình vẽ trên có mấy **hình vuông**, mấy **hình tam giác** ?
* **Trả lời**: Hình vẽ trên có ........ hình vuông, ........ hình tam giác.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**BÀI VỀ NHÀ (Thứ năm ngày 20/2)**

 **Họ và tên: ............................................................. Lớp 1A4**

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**Bài 1. a) Khoanh vào chữ cái trước ý phù hợp:**

 **Gia đình em có mấy người ?**

1. **2 người C. 4 người**
2. **3 người D. Nhiều hơn 4 người**

 **b) Gia đình em có những ai?**

**- Trả lời: Gia đình em có.......................................................................................**

**...............................................................................................................................**

**Bài 2. Vẽ và giới thiệu ngôi nhà của gia đình em.**

**Bài 3.** Viết tên 3 hoạt động ở lớp mà em thích nhất và nói với người thân tại sao em thích những hoạt động đó.

* **Trả lời**: 3 hoạt động mà em thích nhất ở lớp là...........................................

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

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

**MÔN TIẾNG VIỆT**

**1. Đọc bài sau:**

 BÐ An nhµ c« Hµ bÐ lo¾t cho¾t mµ rÊt tinh nhanh. BÐ ch¹y nhanh tho¨n tho¾t. D¹o nµy, nghØ dÞch dµi ngµy, bÐ An ë nhµ víi bµ. C« Hµ rÊt an t©m ®i lµm, ch¼ng ph¶i b¨n kho¨n g× v× bÐ rÊt ngoan vµ tù gi¸c. BÐ ch¼ng hay xem ti vi mµ chØ thÝch nÆn ®Êt sÐt. MÊy ngµy qua, bÐ nÆn ®ñ thø: hoa l¸, qu¶ t¸o, con gµ, ... BÐ cßn rÊt thÝch vÏ n÷a, cã thÓ vÏ c¶ ngµy ch¼ng hÒ ch¸n.

**2. Viết 4 câu đầu của bài trên vào vở học ở nhà.**

**3. Làm bài tập:**

Bài 1. a) G¹ch d­íi ch÷ viÕt sai chÝnh t¶:

 con l­¬n, võa coa, con ngùa, chuån chuån, c¸i bóa, chuét nh¾t, köa kÝnh, tu«n ch¶y, ngiÒn bét, quay co¾t, cÜ thuËt.

b) ViÕt l¹i cho ®óng chÝnh t¶ c¸c ch÷ võa g¹ch ch©n ë trªn:

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

Bµi 2. ViÕt dÊu thanh vµo tiÕng cã g¹ch d­íi ®Ó t¹o thµnh c¸c tõ cã nghÜa:

s¸ng su«t m­¬t mµ mua mµng ch¬ bóa

diªn viªn triªn khai c©y mia bu«n b·

Bµi 3. §iÒn **o** hoÆc **u** vµo chç trèng:

 q...©n lÝnh quay ng...¾t t...©n lÖnh hoa x...an

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**BÀI VỀ NHÀ (Thứ sáu ngày 21/2)**

 **Họ và tên: ............................................................. Lớp 1A4**

**TIẾNG VIỆT**

**1.Đọc bài sau:**

 Cø xu©n vÒ, c©y nhãt nhµ Giang l¹i træ hoa tr¾ng muèt. ¸nh n¾ng xu©n lµm cho hoa dÇn dÇn kÕt thµnh qu¶ nhãt nhá xinh. ChØ kho¶ng hai tuÇn sau khi kÕt thµnh qu¶, nhãt ®· kho¸c cho m×nh mµu ¸o kh¸c: tõ mµu xanh dÇn chuyÓn thµnh mµu vµng, mµu ®á. Cø thÕ, giµn nhãt chÝn ®á c¶ khu v­ên. Qu¶ nhãt cã vÞ rÊt ®Æc biÖt. Nã chua chua, l¹i pha chót chan ch¸t. VËy mµ sau khi n« ®ïa mÖt, Giang vµ ®¸m b¹n l¹i ch¶y nhãt, chÊm bét canh ¨n ngon lµnh.

**2.Viết 4 câu đầu của bài trên vào vở ở nhà.**

**3. Làm bài tập:**

**Bµi 1. Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:**

 TiÕng chøa vÇn on, «n, ¬n, un, ­n kÕt hîp ®­îc víi mÊy thanh?

 A. 2 thanh B. 3 thanh

 C. 4 thanh D. 6 thanh

**Bµi 2. §óng ghi ®, sai ghi s:**

 ngon lµnh rau ngãt ngh«n ng÷

 ngÓn cæ ngét ngh¹t ngít m­a

 quan huyÖn cáa t¸o kÓ chuyÖn

**TOÁN**

**Bài 1**. Viết các số sau:

 mười sáu: .......... hai mươi: ........... mười một: ..........

 hai chục: ........... mười bảy: .......... mười hai: ...........

 chín: ........... mười chín: ......... mười lăm: ..........

**Bài 2**. Viết cách đọc các số sau:

 5: ................... 15: ........................... 14: ...........................

 13: .......................... 20: ........................... 18: ...........................

**Bài 3**. Đặt tính rồi tính:

 13 – 3 10 + 6 17 – 6 8 + 10 19 – 9

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

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

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

**Bài 4**. Viết phép tính thích hợp:

 a) Có : 14 xe máy

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

 Đã bán : 3 xe máy

 Còn lại :... xe máy ?

 b) Có : 1 chục quả cam

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

 Thêm : 7 quả cam

 Có tất cả : ... quả cam ?

**Bài 5**. Điền số (theo mẫu) ?

1. **Mẫu:** Số liền sau của 7 là 8 b**) Mẫu:** Số liền trước của 7 là 6

 Số liền sau của 9 là ...... Số liền trước của 10 là .......

 Số liền sau của 10 là ...... Số liền trước của 11 là .......

 Số liền sau của 19 là ...... Số liền trước của 20 là .......

 Số liền sau của 0 là ...... Số liền trước của 1 là .......

**Bài 6.** Số ?

 14 + 3 + ..... = 17 15 – 3 – ..... = 10