*Họ và tên: ………………………………………………………………………. Lớp 2A.*

**Tuần 28**

**Thứ hai**

Bài 1. Đọc 5 lần bài tập đọc: *Kho báu ( tr.83)*

Bài 2. Viết đoạn 1 của bài *Kho báu*

**Thứ ba**

Bài 1. Đọc 5 lần bài Cây dừa ( tr.88)

Bài 2. Viết chính tả bài *Cây dừa* *( tr.71)* ( viết 8 dòng đầu)

Bài 3. Tìm y biết:

|  |  |
| --- | --- |
| 24 - y : 3 = 18 30 – y : 4 = 2540 + y x 2 = 54  | y : 5 = 12: 3y : 3 = 2 x 34 x y + 16 = 32 |

**Thứ tư**

Bài 1. Đọc 5 lần bài tập đọc: *Bạn có biết ( tr.85)*

Bài 2. Học sinh lớp 2A đ­­ược chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 8 học sinh. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 3. Ôn lại đoạn văn tả mùa hè; tả loài vật mà em thích

**Thứ năm**

Bài 1. Có 35 kg gạo chia đều vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki - lô - gam gạo?

Bài 2. Tính chu vi hình tam giác biết độ dài các cạnh lần lượt là: 12 cm, 17cm, 2dm

Bài 3. Tìm hai số, biết hai số đó có tích là 24 và hiệu là 5.

Bài 4. Tìm hai số có tích bằng 18 và tổng bằng 9.

**Thứ sáu**

Bài 1.  *Tính:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 + 24: 327 + 45 – 385 x 6 - 19  | 20 : 2 x 42 x 6 : 3 30 : 3 + 17 |  |

Bài 2. Làm đề tuần 29

Bài 3\*. Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với số chẵn nhỏ nhất khác 0 rồi chia cho số liền sau số 4 được kết quả là số liền trước số 5.

*Họ và tên: ………………………………………………………………………. Lớp 2A.*

**Tuần 29**

**Thứ hai**

Bài 1. Đọc 5 lần bài tập đọc: *Những quả đào ( tr.91)*

Bài 2. Đọc 5 lần đoạn tóm tắt truyện Những quả đào (tr.93)

Bài 3. Đếm các số từ 101đến 200.

Bài 4. Đọc 5 lần bài *Cây đa quê hương*( tr.93)

**Thứ ba**

Bài 1. Dựa vào bài Cây đa quê hương, em hãy viết lại những câu văn tả:

- Thân cây đa….

- Cành cây đa…

- Ngọn cây đa…

- Rễ cây đa…

Bài 2. Đọc 5 lần bài *Hoa phượng* (tr.97)

Bài 3. Đếm các số từ 100 đến 999.

Bài 4. Viết lại cách đọc các số sau ( theo mẫu)

Mẫu: 245: hai trăm bốn mươi lăm

321; 455; 550; 555, 764; 565; 215.

**Thứ tư**

Bài 1. Đọc 5 lần bài tập đọc: *Cậu bé và cây si già ( tr.96)*

Bài 2. Dựa vào bài Cậu bé và cây si già, viết câu văn tả đặc điểm của thân cây si già.

Bài 3. Viết tất cả các số có ba chữ số giống nhau.

Bài 4. Viết các số 345; 435; 426; 315; 291 theo thứ tự tăng dần.

**Thứ năm**

Bài 1. Cho ba chữ số 1; 2; 3. Hãy viết các số có ba chữ số khác nhau từ các các chữ số đó.

Bài 2. Viết các số 748; 812; 847; 478 theo thứ tự giảm dần.

Bài 3. Tìm hai số, biết hai số đó có tích là 24 và hiệu là 2.

Bài 4. Tìm hai số có tích bằng 18 và tổng bằng 11.

**Thứ sáu**

Bài 1. Viết các số 537; 920; 695; 708; 899

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

Bài 2. Viết số bé nhất có ba chữ số khác nhau, số lớn nhất có ba chữ số khác nhau.

Bài 3\*. Tìm một số có ba chữ số, biết số chỉ trăm là số lớn nhất có một chữ số, số chỉ chục là số bé nhất có một chữ số; số chỉ đơn vị bằng $\frac{1}{3}$ số chỉ trăm.

***Bài thêm***

Bài 1: Tính:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. 12 : 3 x 2  45 - 15 : 3  | 1. 4l x 6 + 38l

4dm + 32cm : 4  |   |

Bài 2: Tìm x

|  |  |
| --- | --- |
| a. 4 x x = 24  25 + x : 4 = 33 | b. x : 5 = 10  3 x x - 15 = 15 |
|  5 x x : 2 = 10  |   |

Bài 3: Lớp 2A có 30 học sinh đ­­ược chia đều vào mỗi nhóm 5 học sinh. Hỏi học sinh lớp 2A chia đ­ược tất cả bao nhiêu nhóm?

Bài 4:

Bài 5:

Bài 6: Tính chu vi của một hình tam giác có độ dài các cạnh lần l­­ượt là: 2dm; 3dm9cm; 15cm.

Bài 7:

Bài 8: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong mỗi câu sau:

a. Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

b. Chim đậu trắng xóa trên các cành cây