**Trường tiểu học Phước Vĩnh B**

**Năm học: 2019 – 2020**

**ÔN TẬP – MÔN TOÁN (sau tết Nguyên Đán) – Khối 2**

Họ và tên: …………………………………………. Lớp : ………….

**I. TRẮC NGHIỆM**

***Từ bài 1 đến bài 10 em hãy khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng:***

**Bài 1**. Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là:

A. 76 B. 67 C. 670 D. 607

**Bài 2**. Số lẻ liền trước số 63 là:

A. 61 B. 62 C. 64 D. 65

**Bài 3**. Kết quả của phép tính 98 – 9 là:

A. 87 B. 88 C. 89 D. 90

**Bài 4**. 63dm – 18dm = … dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 75 B. 55 C. 45 D. 57

**Bài 5**. x – 21 = 28. Giá trị của x là:

1. 7 B. 49 C. 50 D. 17

**Bài 6**. Số tam giác trong hình vẽ bên là:

A. 7 b B. 8 C. 9 D. 10

**Bài 7**. Cho : 4 x9 = 36 . số 36 gọi là:

A. tổng B. hiệu C. tích D. thừa số

**Bài 8**. Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và 20 là:

 A. 70 B. 79 C. 80 D. 89

**Bài 9**. Số lớn hơn 69 và nhỏ hơn 71 là:

 A. 70 B. 72 C . 77 D. 80

**Bài 10.** Lan có 12 quả cam, Hùng có nhiều hơn Lan 6 quả cam. Hùng có số cam là:

A. 6 B. 10 C. 18 D. 20

***Từ bài 11 đến bài 15 em hãy chỉ ra câu Đúng, Sai:***

**Bài 11**. Trong các số 34; 56; 11; 67; 91; 89, số lớn nhất là 89. ……

**Bài 12**. 12 + 23 = 23 + 12 + 0. ……

**Bài 13**. 48 + 39 = 87. ……

**Bài 14**. Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là 10. ……

**Bài 15**. Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 99. ……

***Từ bài 16 đến bài 20 em hãy khoanhtròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:***

**Bài 16**. Minh có đoạn dây dài 9dm. Minh cắt bớt đi một đoạn dài 2dm. Hỏi đoạn dây còn lại của Minh dài bao nhiêu?

 A. 7dm. B. 70cm. C. Cả A, B đều đúng. D. Cả A, B đều sai.

**Bài 17**. Bạn Lan và Mai cùng thực hiện một phép tính.

Lan. 75 – x = 54

 x = 54 – 75

 x = 21.

Đáp số: x = 21.

 Mai. 75 – x = 54

 x = 75 – 54

 x = 21.

 Đáp số: x = 21.

 A. Lan đúng, Mai sai. B. Mai đúng, Lan sai

 C. Cả hai bạn đều trả lời đúng. D. Tất cả các đáp án trên đều sai.

**Bài 18**. Thứ tự được sắp xếp từ bé đến lớn là:

A. 17; 78; 81; 49; 38. C. 17; 38; 78; 81; 49.

B. 17; 38; 49; 78; 81. D. 17; 49; 38; 78; 81..

**Bài 19**. Cho 25 + 36 = 61. Giá trị của số 36 gọi là:

A. là số bị trừ. B. số trừ. C. là tổng. D. số hạng.

**Bài 20**. 2dm30cm = …… Số thích hợp điền vào chỗ chấm:

 A. 23dm. B. 5dm. C. 50cm. D. 5dm.

**Bài 21**.**Điền tiếp vào chỗ chấm**

A. Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi …………………………..........................

B. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với …………….......................................................

C. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ …………….....................................................................

D. Độ dài đường gấp khúc là……………………………………………………………….

**Bài 22**: Cho 4 x 7 = 28. Giá trị của số 7 gọi là:

1. Thừa số B. số trừ C. tích D. số hạng

**II. TỰ LUẬN**

**Dạng 1: Cộng, trừ, nhân các số.**

**Bài 23**. Đặt tính và tính:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a.6 + 66 | 5 +86 | 56 + 4 | 66 + 7 | 57 + 18 |

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

b. 38+ 24 27 + 58 36 + 18 48 +39

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

c. 56+ 42 45 + 46 37 + 56 69 +26

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

d. 77 - 14 57 - 29 44 - 37 57 - 38

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

**Bài 24:** Tính nhẩm

2 x 7 = 2 x 5 = 4 x 8 = 5 x 1 =

3 x 8 = 3 x 3 = 5 x 10 = 3 x 5 =

4 x 6 = 4 x 5 = 3 x 7 = 2 x 3 =

4 x 9 = 3 x 2 = 2 x 6 = 3 x 4 =

2 x 9 = 4 x 2 = 6 x 3 = 2 x 2 =

5 x 8 = 4 x 3 = 4 x 7 = 4 x 1 =

3 x 6 = 3 x 1 = 7 x 4 = 5 x 5 =

3 x 9 = 4 x 10 = 4 x 4 = 2 x 4 =

5 x 9 = 10 x 2 = 5 x 7 = 2 x 8 =

9 x 5 = 5 x 2 = 6 x 5 = 5 x 4 =

**Bài 25.** Tính:

12 + 8 + 7 = ……; 45 – 39 + 10 = ……; 23 + 23 – 23 = ……;

 =………….. =. ………… =…………

3 x 5 + 47=………. 5x 9 – 18 = ……. 4 x 8 + 29 = ……..

 =……….. =…………… =………..

45 – 3 x 7= …….. 37+ 2 x 9 = ……….. 2 x 4 x 3 = ………

 =………….. = ……… =…………..

4 cm x 9 – 19 cm =……………. 3 dm x 8 + 52 dm = ………………

 =…………. = ……………

45 cm + 4cm x 8 = …………… 83 dm – 5dm x 7 =……………

 =………. =………….

**Bài 26.** Tínhnhẩm

100 – 40 =.....; 95 – 5 =.....; 49 – 10 =.....; 55 – 11 =.....;

100 – 30 =.....; 28 – 3 =.....; 89 – 10 =.....; 44 – 44 =.....;

100 – 3 x 6 =.....; 27 – 4 x 5 =.....; 57 – 2 x 6 =.....; 87 – 3 x 7 =.....;

100 – 5 x 9 =.....; 29 + 3x 9 =.....; 18 + 4 x 3 =.....; 35 + 2x 5 =.....;

**Bài 27.** Tìm x:

a. x + 30 = 74 b. 21 + x= 45 c. 28 + x= 6 d. x + 39 = 51

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

e. 41 – x = 24 f. 55 – x = 19 g. 72 – x = 29 h. 65 – x = 38

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

i. x – 12 = 20 k. x – 33 = 19 l. x – 47 = 37 m. x – 89 = 11

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

92 - x = 4 x 8 x - 28 = 5 x 9 x + 26 - 8 = 42

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

**Bài 28:** Số?

a) 20; 22; 24; … ; … e) 19; 17; 15; … ; …

b) 30; 33; 36; … ; … g) 29; 26; 23; … ; …

c) 40; 44; 48; … ; … h) 39; 35; 31; … ; …

d) 50; 55; 60; … ; … i) 49; 44; 39; … ; …

**Bài 29.** Điền vào ô trống các số thích hợp:

 3 + 9 +..... < 9 + 3 + 1 51 + 28 >..... + 27 + 51 41 +..... = 28 + 33

**Bài 30.** Viết 3 phép cộng có tổng bằng 20 và chuyển thành phép nhân (theo mẫu)

4+ 4 + 4 +4 +4 =20+ = 4 x 5;

…… + …… = 20=……….

…… + …… + ……+ …… = 20=……..

…… + …… + …… + ……+……+…….+……+…….+……+…… = 20 =………….

**Bài 31.** Viết các số 45, 73, 66, 39, 80, 59.

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn.: ……………………………………………………….

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé.: ………………………………………………………

**Bài 32.**

a.Tìm hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số sau: 70; 0; 12; 27; 80;

……………………………………………………………………………………………

b. Tìm một số biết khi lấy số đó cộng với 19 thì bằng 43.

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

c. Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 11.

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

d. Tìm hiệu của số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số lớn hơn 18 và nhỏ hơn 20.

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

e.Tìm một số biết số đó trừ đi 5, cộng với 8, rồi đem trừ cho 7 được kết quả là 30.

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

**g.Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90.**

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

**Dạng 2: Dạng toán về các đại lượng**

**Bài 33.** Điềnvào chỗ chấm:

a. 2 giờ + 5 giờ= ……; 12 giờ + 9 giờ = ……; 19 giờ + 2 giờ = ……;

b.18 giờ – 15 giờ = ……; 20 giờ – 12 giờ = ……; 24 giờ + 19 giờ = ……;

**Bài 34.**

a. Một tuần có ……. ngày ; 1 ngày có …… giờ; 1 tháng có…… tuần

b.Hôm nay là thứ 6 ngày 1 tháng 2. Vậy thứ sáu tuần sau là ngày ……. tháng 2.

**Bài 35.**

a. Từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng cùng ngày là ……. giờ.

b.Lan đi ngủ lúc 20 giờ, tức là Lan đi ngủ lúc ……. giờ đêm.

**Bài 36.** Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 5dm = ….cm; 2dm = ….cm; 7dm = ….cm;

b. 40cm = ….dm; 50cm = ….dm; 70cm =….dm;

c. 5dm 4cm = ….cm; 9dm 5 cm = ….cm; 4dm 9cm = ….cm; d.

d. 35cm = ….dm ….cm; 54cm = ….dm ….cm; 66cm = ….dm ….cm.

**Bài 37.** Một can rượu có thể tích 18 lít, đổ ra bình 5 lít. Hỏi can còn lại còn bao

nhiêu lít?

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

**Bài 38.** An cân nặng 28kg. Bố An cân nặng 66kg. Hỏi cả hai bố con An cân nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

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

**Dạng 3: Giải toán có lời văn.**

**Bài 39.** Lớp 2A trồng được 55 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 15 cây.

Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?

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

**Bài 40.** Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 kg gạo. Buổi chiều bán ít hơn buổi

sáng 24 kg. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

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

**Bài 41.** Mẹ hái được 38 quả bưởi. Chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ hái nhiều

hơn chị bao nhiêu quả bưởi?

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

**Bài 42.** Năm nay bố Chi 34 tuổi, Chi kém bố 28 tuổi. Vậy năm nay Chi bao nhiêu

tuổi?

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

**Bài 43.** Một lớp học có 34 học sinh, trong đó có 23 học sinh trai. Hỏi lớp đó có

bao nhiêu học sinh gái?

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

**Bài 44.** Trên một cành cây có 22 con chim, sau một thời gian có một số con bay rời

khỏi cành cây, trên cành chỉ còn 11 con chim. Hỏi số chim đã bay đi?

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

**Bài 45.**  Tính độ dài đường gấp khúc có các đoạn thẳng lần lượt là: 2dm, 5dm, 9dm

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

**Bài 46.** Tính độ dài các cạnh của hình tam giác, biết rằng mỗi cạnh của hình tam giác đều bằng nhau và bằng 7cm.

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

**Bài 47.** Một xe ô tô có 4 bành xe. Hỏi 6 xe ô tô thì có bao nhiêu bánh xe?

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

**Baøi 48:** Coù 8 toå, moãi toå coù 4 baïn. Hoûi coù taát caû bao nhieâu baïn?

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

**Bài 49**. Trong đợt trồng cây mùa xuân, khối lớp hai trồng được 37 cây, khối lớp ba trồng được nhiều hơn khối lớphai 14 cây. Hỏi:

a) Khối lớp ba trồng được bao nhiêu cây?

b) Cả hai khối trồng được tất cả bao nhiêu cây?

**Baøi 50:** Trong hình beân:

Coù …… hình tam giaùc.

Coù …… hình tứ giaùc

**BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2**

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**Câu kiểu** **Ai làm gì?**

VD: **Mẹ đang thổi cơm.**

**Bé Uyên đi xe đạp ở ngoài sân.**

**Bà đang tiếp khách.**

**Bài tập 1:** Gạch chân bộ phận làm gì? trong các câu sau:

1. Cô giáo ôm Chi vào lòng.
2. Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo.
3. Bố tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa màu tím đẹp mê hồn.

**Bài tập 2:** Viết tiếp các câu theo mẫu

 Ai làm gì?

1. Mẹ ……………………………………………………………………….

  b)Chị ……………………………………………………………………….

1. Em ……………………………………………………………………….
2. Anh chị em ……………………………………………………………
3. Em nhỏ …………………………………………………………………
4. Bố mẹ …………………………………………………………………..

**Bài tập 3: Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào**

Thấy mẹ đi chợ về Hà nhanh nhảu hỏi:

Mẹ có mua quà cho con không

Mẹ trả lời:

Có! Mẹ mua rất nhiều quà cho chị em con Thế con làm xong việc mẹ giao chưa

Hà buồn thiu:

Con chưa làm xong mẹ ạ

 **Câu kiểu Ai thế nào ?**

**Bài tập 4:** Điền  ***xinh***hoặc ***mới***, hoặc ***thẳng***, hoặc ***khỏe*** vào chỗ trống

 a) Cô bé rất ................  b) Con voi rất .............

 c) Quyển vở còn ...............  d) Cây cau rất....................

**Bài tập 5:** Điền từ trái nghĩa với các từ đã cho vào chỗ trống

 khôn - .............; trắng - ............ ; nhanh - ...........

chăm- ........... vui - ............... sớm - ..............

già - ................. tối- ..................

**Bài tập 6:** Viết tiếp các câu theo mẫu***Ai thế nào***

 VD: **Bàn tay cu Tí nhỏ xíu.**

 Mái tóc bà em ...............................................

Cô giáo em ...............................................

Máy bay ...............................................

Chiếc cần cẩu ...............................................

Bố em ...............................................

Mấy con ngan ...............................................

**Bài tập 7:** Điền hình ảnh so sánh của mỗi từ

cao như.......................... nhanh như..................... trắng như.......................

đẹp như......................... chậm như......................  xanh như.......................

 khỏe như...................... đỏ như.......................... hiền như.......................

**Bài tập 8:** Viết tiếp cho trọn câu, trong đó có sử dụng hình ảnh so sánh

1. Khi bắt chuột, con mèo nhà em chạy nhanh như........................................
2. Toàn thân nó phủ một lớp lông màu đen óng mượt như.................................
3. Đôi mắt nó tròn như.........................................................................................

**Bài tập 9:** Gạch chân các từ chỉ sự vật trong câu sau

Trên đường từ trường về nhà, em di qua khu ruộng trồng rau, hồ nuôi cá và một cây đa cổ thụ.

**Bài tập 10: Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau:**

Hàng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm rất nhiều việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, đong gạo, gánh nước, nấu cơm, tắm cho hai chị em Bình, giặt một chậu quần áo đầy.

 **Bài tập 11**: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân:

a) **Lan** là bạn có ý thức phòng tránh dịch bệnh tốt. ……………………………………………………………………………..……………

b) Lan **là bạn có ý thức phòng tránh dịch bệnh tốt.** ……………………………………………………………………………………..……

c) Nam **đeo khẩu trang đúng cách.** ………………………………………………………………………….………….........

d) Hoa mai **vàng rực.** …………………………………………………………………………...……...…........

đ) **Hôm nay,** em ở nhà ôn bài. ……………………………………………………………..……………………………

e) Đồ dùng học tập của em được sắp xếp ngăn nắp **trên bàn học.** ………………………………………………………………………….………………

**CHÍNH TẢ**

**Bài tập: Điền vào chỗ trống**

1. **s hay x**

quả … ấu chim …ẻ …..ấu xí Thợ …ẻ …….âu cá

….e lạnh  Nước ……âu …e máy

* …ởi lởi trời cho, …o ro trời co lại

  -…ẩy cha còn chú, …ẩy mẹ bú dì.

  -…iêng làm thì có, ….iêng học thì hay

1. **ất hay ấc**

  b… thềm m…. ong  b… đèn m… mùa b… khuất

 quả g…. Sợi b…. Gi…. ngủ

  - M … ngọt chết ruồi

* M… của dễ tìm, m…. lòng tin khó kiếm
* Tấc đ….. t…. vàng
1. **ai hay ay**
* Tay làm hàm nh...., t....qu…. miệng trễ.

  - Nói h.... hơn h.... nói.

* Nói ph.... củ c.... cũng nghe.

**d) d hoặc r, gi**

* . ...án cá      . ...ao thừa       . ...ễ ...ãi       ...ảng bài         vào ...a

 tác ...ụng     ...ao nhau        ...ễ cây       . ...ạy học       lạc ...ang

**e) ch hoặc tr**

. ...âu báu      . ...âu cày      . ...ậu nước    . ...èo tường      . ...ân thật

. cuộn ...òn     . ...ậm trễ       . ...en ...úc     . cái ...én          ....í óc

**TẬP LÀM VĂN**

**1.** Viết một đoạn văn ngắn về mùa xuân theo câu hỏi gợi ý sau:

*Gợi ý:*

- Mùa xuân bắt đầu từ tháng nào trong năm?

- Thời tiết mùa xuân như thế nào?

- Cây cối trong vườn như thế nào?

- Mùa xuân có gì đặc biệt?

- Tình cảm của em với mùa xuân như thế nào

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

**2.** Viết một đoạn văn ngắn kể về gia đình theo gợi ý sau:

- Gia đình em có mấy người?

- Bố mẹ em làm gì?

- Tình cảm của những người trong gia đình đối với em như thế nào?

- Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào?

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

**3.** Viết đoạn văn ngắn kể về một con vật em yêu thích. Theo gợi ý sau:

* Đó là con gì? Nó sống ở đâu? Hình dáng con vật đó như thế nào? Con vật đó có những hoạt động gì đáng yêu? Tình cảm của em với con vật đó thế nào?
* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………