Họ và tên:………………………. Lớp 2… Ngày…..tháng…….năm 2020

**BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN – KHỐI 2 – ĐỀ 1**

**(Tuần tự học)**

**PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM.**

***\* Khoanh tròn vào các chữ cái trước câu trả lời đúng.***

**1. Phép nhân biết các thừa số là 3 và 2, tích là 6 là:**

A. 3 - 2 = 1 B. 2 x 3 = 8 C. 2 + 3 = 5 D. 3 x 2 = 6

**2.Kết quả của phép tính: 2 x 5 + 6 = ?**

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

**3. Thứ tư tuần này là ngày 13 tháng 9. Hỏi thứ tư tuần trước là ngày bao nhiêu?**

 A. 5 tháng 9 B. 6 tháng 9 C. 7 tháng 9 D. 20 tháng 9

**4. Điền số thích hợp vào ⬜**

2

x 7

+38

-19

A. 14 B. 52 C. 33 D. 71

**5.** **Hồng viết: 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4**

 **An viết: 3 + 3 + 3 + 3 = 4 x 3**

 **Hỏi: Ai viết đúng? Ai viết sai?**

 A. Hồng đúng, An sai

 B. An đúng, Hồng sai

 C. Cả 2 bạn đều đúng

**PHẦN II: TỰ LUẬN**

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

 3 + 6 + 14 41 + 34 + 8 9 + 22 + 34

 ……………. …………….. ……………..

 ……………. …………….. ……………..

 ……………. …………….. ……………..

 ……………. …………….. ……………..

**Bài 2. Hôm nay là chủ nhật ngày 26 tháng 2. Hỏi:**

- Hôm qua là thứ ................... ngày ................ tháng ................

- Ngày mai là thứ ......................ngày ................ tháng ................

- Chủ nhật tuần trước là ngày .............. tháng ...............

**Bài 3. Tìm X:**

|  |  |
| --- | --- |
|  68 – X = 18........................................................................................ | X - 25 = 2 x 10 ............................................................................................................................ |

**Bài 4. Mỗi xe đạp có 2 bánh xe. Hỏi 7 xe đạp có bao nhiêu bánh xe?**

Bài giải

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

**Bài 5. Điền dấu +, - vào chỗ chấm thích hợp:**

90…..80…..30…..40…..10 = 10

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN – KHỐI 2 – ĐỀ 1

**PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM.**

1. D. 3 x 2 = 6
2. D.16
3. B. 6 tháng 9
4. C. 33
5. A. Hồng đúng, An sai

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

**PHẦN II: TỰ LUẬN**

Bài 1. Kết quả các phép tính là:

 3 41 9

+

+

+

 6 34 22

 14 8 34

 23 83 65

**Bài 2.** Hôm nay là chủ nhật ngày 26 tháng 2.

- Hôm qua là thứ **bảy** ngày **25** tháng **2**

- Ngày mai là thứ **hai** ngày **27** tháng **2**

- Chủ nhật tuần trước là ngày **19** tháng **2**

**Bài 3.** Tìm X:

|  |  |
| --- | --- |
|  68 – x = 18 x = 68 -18 x = 50 | x - 25 = 2 x 10  x - 25 = 20 x = 20 + 25 x = 45 |

**Bài 4.** Bài giải

 7 xe đạp có số bánh xe là:

 2 x 7 = 14 ( bánh xe)

 Đáp số: 14 bánh xe

**Bài 5.** Điền dấu +, - vào chỗ chấm thích hợp:

90 **-** 80 + 30 - 40 + 10 = 10

Họ và tên:………………………. Lớp 2… Ngày…..tháng…….năm 2020

**BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN – KHỐI 2 – ĐỀ 2**

**(Tuần tự học)**

**PHẦN I: TRẮC NGHIỆM.**

 ***\* Khoanh tròn vào các chữ cái trước câu trả lời đúng.***

**1. Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 1 là ngày 6. Các ngày chủ nhật tiếp theo trong tháng 1 là:**

 A. 7, 14, 21, 28 B. 13, 20, 27 C. 13, 12, 27

**2. Mỗi túi gạo có 7kg. Hỏi 2 túi gạo như thế có bao nhiêu ki lô gam?**

 A. 12 kg B. 14 kg C. 16kg

**3. Mẹ đi làm lúc 14 giờ. Mẹ phải làm việc trong 3 giờ. Vậy mẹ sẽ làm việc xong lúc mấy giờ?**

A. 4 giờ B. 16 giờ C. 18 giờ D. 17 giờ

**4.** **15 < 3 x ……… < 21 Số điền vào chỗ chấm là**

 A. 5 B. 6 C. 7

**5.Hình bên có:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 3 hình tam giác, 3 hình tứ giác. |  |  |
| B. 2 hình tam giác, 4 hình tứ giác. |  |
| C. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác. |  |
| D. 4 hình tam giác, 6 hình tứ giác. |  |

**PHẦN II: TỰ LUẬN**

Bài 1. **Đặt tính rồi tính:**

 27 + 26 9 + 47 54 – 16 100 – 19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………….……………….……………… | ……………….……………….………………. | ……………….……………….………………. | ……………….……………….………………. |

 **Bài 2.Tính:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 3 cm x 9 + 22 cm

= ………………….= …………………. | 1. 2kg x 8 - 7kg

= …………………….= ……………………. |

**Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thừa số | 3 | 4 |  |  | 2 | 3 |
| Thừa số |  |  | 2 | 5 |  |  |
| Tích | 15 | 16 | 8 | 30 | 10 | 21 |

**Bài 4. Mai cắt được 24 bông hoa. Châu cắt hơn Mai 17 bông hoa . Hỏi Châu cắt được bao nhiêu bông hoa?**

Bài giải

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

**Bài 5.**

 + 36 < 37 + 2

 Khoanh tròn những số có thể điền vào ô trống:

 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN – KHỐI 2 – ĐỀ 2

**PHẦN I: TRẮC NGHIỆM.**

1. B. 13, 20, 27

2. B. 14 kg

3. 17 giờ

1. B. 6
2. C. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác.

**PHẦN II: TỰ LUẬN**

Bài 1. Kết quả của các phép tính là:

 27 9 54 100

-

-

+

+

 26 47 16 19

 53 56 38 81

 **Bài 2.** Tính:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 3 cm x 9 + 22 cm

= 27 cm + 22 cm= 49 cm | 1. 2kg x 8 - 7kg

= 16 kg - 7 kg= 9 kg |

**Bài 3.** Điền số thích hợp vào ô trống:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thừa số | 3 | 4 | **4** | **6** | 2 | 3 |
| Thừa số | **5** | **4** | 2 | 5 | **5** | **7** |
| Tích | 15 | 16 | 8 | 30 | 10 | 21 |

**Bài 4.** Bài giải

 Châu cắt được số bông hoa là:

 24 + 17 = 41 ( bông hoa)

 Đáp số: 41 bông hoa

**Bài 5.**

 + 36 < 37 + 2

 Khoanh tròn những số có thể điền vào ô trống:

 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Họ và tên:………………………. Lớp 2… Ngày…..tháng…….năm 2020

**BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN – KHỐI 2 – ĐỀ 3**

**(Tuần tự học)**

**PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM:**

***\* Khoanh tròn vào các chữ cái trước câu trả lời đúng.***

**1. Tích nào dưới đây có kết quả nhỏ nhất?**

A. 4 × 3 B. 3 × 5 C 5 × 3 D. 4 x 6

**2. Trên bàn có 5 đĩa cam, mỗi đĩa cam có 5 quả cam. Trên bàn có tất cả bao nhiêu quả cam?**

A. 10 quả B. 15 quả C. 25 quả D. 30quả

**3.Kết quả của phép tính: 2 x 4 + 6 = ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 12 | B.14 | C.16 | D.18 |

**4. Linh tập đàn từ 20 giờ đến 21 giờ thì xong. Hỏi Linh đánh đàn trong mấy giờ?**

 A. 1 giờ B. 2 giờ C. 8 giờ D. 6 giờ

**5. Trong phép nhân 3 × 4 = 12**

|  |
| --- |
| A. 3 là số hạng, 4 là số hạng, 12 là tổng. |
| B. 3 là thừa số, 4 là thừa số, 12 là tích. |
| C. 3 là thừa số, 4 tích, 12 là thừa số. |
| D. 3 là thừa số, 4 là thừa số, 12 là hiệu. |

**PHẦN II: GIẢI TOÁN**

**Bài 1. Đặt tính rồi tính:**

 67 + 14 100 – 37 9 + 56 82 – 28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………….……………….……………… | ……………….……………….………………. | ……………….……………….………………. | ……………….……………….………………. |

**Bài 2. Tìm X:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  x - 48 = 35.................................................................................................................. |  |  61 – x = 3 x 6.................................................................................................................. |

**Bài 3. Tính:**

2 lít x 3 + 17 lít 5 kg x 8 – 14 kg

 = .................................... = ....................................

 = .................................... = ....................................

**Bài 4. Một nhóm học tập có 4 bạn. Hỏi 8 nhóm như thế có tất cả bao nhiêu bạn ?**

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

**Bài 5\***. **Tìm tích của hai số biết thừa số thứ nhất là số liền trước số 6, thừa số thứ hai là số bé nhất có hai chữ số.**

Bài giải

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

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN – KHỐI 2 – ĐỀ 3

**PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM:**

1. A. 4 x3
2. C. 25
3. B. 14
4. A. 1 giờ
5. B. 3 là thừa số, 4 là thừa số, 12 là tích.

**PHẦN II: GIẢI TOÁN**

Bài 1. Kết quả của các phép tính là:

 67 100 9 82

-

-

+

+

 14 37 56 28

 81 63 65 54

**Bài 2.** Tìm X:

|  |  |
| --- | --- |
|  x – 48 = 35 x = 35 + 48 x = 83  |  61 - x = 3 x 6  61 - x = 18 x = 61 – 18 x = 43 |

**Bài 3.** Tính:

2 lít x 3 + 17 lít 5 kg x 8 – 14 kg

 = 6 lít + 17lít = 40 kg - 14 kg

 = 23lít = 26 kg

**Bài 4.** Bài giải

 8 nhóm như thế có tất cả số bạn là:

 4 x 8 = 32 ( bạn)

 Đáp số: 32 bạn

**Bài 5\*.** Bài giải

 Số liền trước số 6 là 5. Vậỵ thừa số thứ nhất là 5

 Số bé nhất có 2 chữ số là 10. Vậy thừa số thứ hai là 10

 Tích của hai số là:

 5 x 10 = 50

 Đáp số: 50