**BÀI TẬP Ở NHÀ (Chủ nhật ngày 9/2)**

**Tiếng Việt**

**1.** Đọc **mô hình** và đọc bài **Tết Nguyên đán** (trong vở BT thực hành TV trang 60): Nhớ đọc 3 lần.

**2.** Gạch chân tiếng có vần **ên, êt** có trong bài đọc trên.

**3.** Làm các bài tập phía dưới bài đọc (cùng trang 60).

\***Lưu ý cách làm bài điền vần:**

 - Bước 1: đọc thầm (âm, dấu thanh, tiếng của từ cần điền)

 - Bước 2: Suy luận và điền thử (trong đầu) lần lượt từng vần. Vần nào cho ta từ phù hợp thì chọn.

 - Bước 3: Điền chính thức vần mình vừa chọn.

 - Bước 4: Đọc to các từ sau khi đã điền xong.

**4**. Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà bài **Tết Nguyên đán**

**Toán**

**Bài 1.** Dùng thước kẻ đo chiều dài cái bàn học của em (hoặc của anh chị em) xem được mấy thước, rồi ghi lại vào vở toán như sau:

- Cái bàn của em có chiều dài bằng (hoặc gần bằng) ….. thước.

**Bài 2**. Dùng gang tay của em đo chiều rộng (chiều ngang) của cái bàn ở phòng khách xem được mấy gang tay, rồi ghi lại vào vở toán như sau:

- Cái bàn uống nước nhà em có chiều rộng bằng (hoặc gần bằng) …….gang tay.

 \* **Lưu ý:** Để gọn cốc chén trước khi đo, tránh gây đổ vỡ.

**BÀI TẬP Ở NHÀ** **(Thứ hai ngày 10/2)**

**Tiếng Việt**

**1.** Đọc **mô hình** và đọc bài **Về quê** (trong vở BT thực hành TV trang 61): Nhớ đọc 3 lần.

**2.** Gạch chân tiếng có vần **oen, oet, uên, uêt** có trong bài đọc trên.

**3.** Làm các bài tập phía dưới bài đọc (cùng trang 61).

**4.** Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà một đoạn hoặc cả bài **Về quê.**

**BÀI TẬP Ở NHÀ** **(Thứ hai ngày 10/2)**

**Toán**

**Bài 1**. Tính:

 a) 2 + 3 = … 7 + 1 = … 0 + 6 = …

 12 + 3 = … 17 + 1 = … 6 + 10 = …

 b) 8 – 3 = … 9 – 6 = … 5 – 4 = …

 18 – 3 = … 19 – 6 = …. 15 – 4 = …

**Bài 2**. Tính:

a) 1 + 2 + 3 = 5 + 2 + 1 = … 3 + 4 + 2 = …

 11 + 2 + 3 = … 15 + 2 + 1 = … 13 + 4 + 2 = …

b) 9 – 5 – 4 = … 8 – 2 – 1 = … 5 – 0 – 3 = …

 19 – 5 – 4 = … 18 – 2 – 1 = … 15 – 0 – 3 = …

c) 9 – 5 + 4 = … 5 + 2 – 1 = … 3 + 4 – 2 = …

 19 – 5 + 4 = … 15 + 2 – 1 = … 13 + 4 – 2 = …

**BÀI TẬP Ở NHÀ** **(Thứ ba ngày 11/2)**

**Tiếng Việt**

**1.** Đọc **bài on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt** (Sách TV trang 98, 99): Nhớ đọc 3 lần.

**2.** Viết vào vở ở nhà các vần **on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt** (mỗi vần viết 1 dòng).

 Viết bài Chùa Một Cột (đoạn “**Ở thủ đô … phố xá**”).

**3.** Tìm tiếng ngoài bài có vần **on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt**, rồi đọc cho người thân nghe.

\***Lưu ý**: Vì bài **uyn, uyt** khó nên phụ huynh chỉ cho con đọc qua 1- 2 lượt, khi nào đi học cô giáo sẽ dạy kĩ.

**Toán**

**Bài 1**. Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng:

a) Số liền trước của 10 là:

 A. 0 B. 9 C. 10 D. 11

b) Số liền sau của 19 là :

 A. 10 B. 18 C. 19 D. 20

**\*Ghi nhớ :**

 - Muốn tìm số liền trước của một số, ta lấy số đó trừ đi 1 (hoặc đếm bớt 1)

 - Muốn tìm số liền sau của một số, ta lấy số đó cộng thêm 1 (hoặc đếm thêm 1).

**Bài 2**. Em tự nghĩ ra một số (viết số đó vào cột ở giữa), rồi tìm số liền trước và số liền sau của số đó (viết vào hai cột bên)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số liền trước | **Số em nghĩ ra** | Số liền sau |
| ………… | …………… | …………. |

**\*Lưu ý** : Kẻ ô bằng bút chì, viết chữ và số bằng bút mực.

**Bài 3**. Đúng ghi đ, sai ghi s:

 16 – 6 + 5 = 16 14 > 10 + 3

 6 + 11 – 7 =10 19 < 10 + 9

**BÀI TẬP Ở NHÀ** **(Thứ tư ngày 12/2)**

**Tiếng Việt**

**1.** Đọc **mô hình** và đọc bài **Cây ớt** (trong vở BT thực hành TV trang 63): Nhớ đọc 3 lần.

**2.** Gạch chân tiếng có vần **ơn, ơt** có trong bài đọc trên.

**3.** Làm các bài tập phía dưới bài đọc (cùng trang 63).

**4.** Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà bài **Cây ớt.**

**\*Lưu ý :** Bài uyn, uyt (trang 62) để cô giáo cho làm sau.

**Toán**

**Làm các bài tập trong Vở Luyện tập toán :**

- Bài 76 : **Luyện tập** (trang 10)

- Bài 77 : **Phép trừ dạng 17 – 7** (trang 10, 11)

**BÀI TẬP Ở NHÀ** **(Thứ năm ngày 13/2)**

**Tiếng Việt**

**1.** Đọc **bài un, ut, ưn, ưt** (Sách TV trang 100, 101): Nhớ đọc 3 lần.

**2.** Viết vào vở ở nhà các vần **un, ut, ưn, ưt** (mỗi vần viết 2 dòng).

 Viết bài Cá gỗ (đoạn “**Nhà nọ** … **thật vậy**”).

**3.** Tìm tiếng ngoài bài có vần **un, ut, ưn, ưt**, rồi đọc cho người thân nghe.

**Toán**

**Làm các bài tập trong Vở Luyện tập toán :**

- Bài 78 : **Luyện tập** (trang 11, 12)

- Bài 79 : **Luyện tập chung** (trang 12, 13)

\*Nếu em nào làm trong vở luyện xong thì làm tiếp các bài sau vào vở ở nhà :  **Bài 1. Viết các số sau:**

|  |  |
| --- | --- |
| a) Mười:............................Mười một:.....................Mười hai:........................Mười ba:.........................Mười bốn:.......................Mười lăm:.......................Mười sáu:.......................Mười bảy:......................Mười tám:......................Mười chín:......................Hai mươi:....................... | b) Một chục:....................Một chục và một đơn vị:....................Một chục và hai đơn vị:.....................Một chục và ba đơn vị: .....................Một chục và bốn đơn vị:....................Một chục và năm đơn vị:...................Một chục và sáu đơn vị:...................Một chục và bảy đơn vị:...................Một chục và tám đơn vị:...................Một chục và chín đơn vị:..................Hai chục:.................... |

**Bài 2. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:**

**BÀI TẬP Ở NHÀ** **(Thứ sáu ngày 14/2)**

**Tiếng Việt**

**1.** Đọc **mô hình** và đọc bài **Cây bút chì** (trong vở BT thực hành TV trang 64): Nhớ đọc 3 lần.

**2.** Gạch chân tiếng có vần **ut** có trong bài đọc trên.

**3.** Làm các bài tập phía dưới bài đọc (cùng trang 64).

**4.** Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà bài **Cây bút chì.**

**Toán**

**Bài 1.** Viết cách đọc các số sau (theo mẫu)**:**

**12 : mười hai 16 : ………………………**

15 :………………………… 19 : ………………………

14 : ………………………... 17 : ……………………….

20 : ………………………… 18 : ……………………….

**Bài 2.** Cho các số 15, 3, 18 và các dấu +, – , =

 Hãy viết các phép tính đúng :

………………………………. ……………………………

………………………………. ……………………………

**Bài 3**. Cho hình vẽ sau :

D

C

B

A

 **. . . .**

a) Hình vẽ trên có ….. điểm, đó là: điểm ........, điểm…...., điểm……, điểm.........

b) Hình vẽ trên có …... đoạn thẳng, đó là: .............................................................

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

**Bài2:Tính: a) 8cm+8cm=….. b) 4cm+5cm+6cm =….. 15cm–2cm=…… 15cm-5cm–6cm =…..**

**Bài3.Dựavàohìnhbênemhãy: a)Vẽvàđặttênhaiđiểmởtronghìnhchữnhật. b)Vẽvàđặttênhaiđiểmởngoàihìnhchữnhật. c) Vẽthêmmộtđoạnthẳngđểđượchaihìnhtamgiác.**

**Bài4.Điềnsốthíchhợpvàochỗchấm: -Sốliềntrướccủa10là…. -Sốliềnsaucủa14là….. -Sốliềntrướccủa19là…. . -Sốliềnsaucủa19là….. -Số13gồm……chục……đơnvị. -Số56gồm ……chục……đơnvị. -Số40gồm ……chục……đơnvị.**

**Bài5.Tính: 12+1+5=....... 18cm–2cm+3cm=........... 17- 3+5=…… 15cm+0cm= …….…**

**Bài7.Đặttínhrồitính: 15+3 12+4 18-5 19-7**

**Bài8)Hìnhvẽbêncó: a) Có........hìnhtamgiác b) Có........vuông**

**ĐỀSỐ2:Ngày12/2/2020**

**Phần1:Trắcnghiệm**

**Bài1:Đúngghi đ,saighi S vàoôtrống: a) Số 20gồm2chụcvà0đơnvị. b) Số14gồm4chụcvà1đơnvị. c) Sốliềntrướccủa19là20. d) Sốliềnsaucủa19là20. e) 19cm–7cm=12cm. f) 10cm+8cm=9cm. Bài2: Khoanhvàosốbénhất: a) 16, 18, 9, 5 b) 16, 9, 17, 13**

**Bài3: Khoanhvàosốlớnnhất: a) 14, 19, 4, 17 b)8, 16, 10, 17**

**Bài1:a)Tính: 12+6=..... 4+13–6=..... 18- 4=...... 19- 6+2=...... b)Đặttínhrồitính: 13+6 17–7 6+12 19-7**

**Bài2:Viếtcácsố: 14,17,9,20,16,13,10,9,6. a)Theothứtựtừbéđếnlớn:…………………………………………………. b)Theothứtựtừlớnđếnbé:…………………………………………………. Bài3:Điềndấu<,>,=vàochỗchấm: 16....17 18...17 19....19 18...08**

**Bài4:Viếtcácsố: Mườibảy: ..... Haimươi : ...... Mườilăm: .…….. Mườimột: .....**

**Bài5.Đặttínhrồitính:**

**14+3 15+0 18–8 16–5 11–1 12+7 13+5**

**ĐỀSỐ3:Ngày13/2/2020**

**Bài1.ĐúngghiĐ,saighiSvàoôtrống (3điểm) a) Sốliềntrướcsố13là12 b) Sốliềnsausố20là19 c) 17gồmcó1chụcvà7đơnvị d) 16<10+5 e) Số15đọclà“Mườilăm” g) 13cm+7cm=10cm**

**Bài2.Đặttínhrồitính 14+5 10+9 12–2 19–4**

**Bài3.Tínhnhẩm 11+3–4=……. 15–2+3=……… 17–5–1=……. 19–6+6=……… 13cm–12cm=…….. 12cm+6cm=……..**

**A.PhầnTrắcnghiệmkháchquan: Khoanhtrònvàochữcáitrướcýtrảlờiđúng:**

**Câu1: Số12gồmmấychụcvàmấyđơnvị: A.1chụcvà2đơnvị C.1và2 B.2chụcvà1đơnvị D.2và1**

**Câu2: 14cm+5cm=? A.18cm B.19cm C.19 D.18**

**Câu3:Dướiaocó 5convịt,trênbờcó3convịt.Hỏitấtcảcómấyconvịt? A.2con B.6con C.8con D.9con**

**Câu4:Sốliềnsaucủasố14làsốnào? A.16 B.12 C.15 D.13**

**Câu5: Trongcácsố:17,14,12,15,13sốbénhấtlà: A, 17 B, 14 C,13 D,12**

**Câu6: 10–4–3=? A.6 B.2 C.3 D.5**

**Câu7: 6+2–5=? A.3 B. 8 C.10 D.4**

**Câu8: 10 =6+…. A.7 B.6 C.5 D.4 Câu9:Điềndấuthíchhợpvàochỗchấm? 16–4……11 A.> B.< C.= Câu10: Lanháiđược12bônghoa,Maiháiđược2bônghoa.Hỏicảhaibạnháiđược baonhiêubônghoa?**

**A,20bông B,14bông C, 13bông D,10bông II.PhầnII:Tựluận(5đ). Câu1.Tính: 7+1+2=……… … 8+2-5 =……….**

**Câu3: Xếpcácsốsauđâytheothứtựtừlớnđếnbé:9,10,7,14,12. …………………………………………………………………………** **Bài1: Điềnsốthíchhợpvàochỗchấm(1đ) 20;.....;......;17;.....;......;......;.....;12;......;......;1;.....;......;......;5;......;.......;......;.......;.......;......; 12**

**Bài2:Viếtsố(theomẫu) (1đ) a) Haimươi:20 b) 19:mườichín Mườilăm:...... 11................ Mộtchục:.... 12................. Mườibảy:...... 16.................**

**Bài3: Đặttínhrồitính(2đ) 12+3 14+5 18– 4 17–5 ............. .............. ............. ............**

**Bài4: Tính(2đ) 12+5= 17–3= 10+2+3= 17–3+2= 14cm+4cm= 18cm–6cm=**

**Bài5: Điềndấu>,<,=?(2đ) 14+2......6+8 17–2.......15 15–2+5....13 16.......13+2**

**Bài6: Vẽ4điểmởtronghìnhvuông,vẽ5điểmởngoàihìnhvuông.(0,5đ).**