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

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

(Tuần tự học)

**PHẦN I. TRẮC NGHIỆM:**

***\*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:***

**1. Trong phép tính 4 × 6 = 24, số 24 được gọi là:**

A. Số hạng B. Thừa số C. Tích D. Tổng

**2. Chuyển tổng 3 + 3 + 3 + 3 + 3 thành tích là:**

A. 5 × 3 B. 3 × 3 C. 3 × 6 D. 3 × 5

**3. Số? 4kg × 8 = …… kg**

A. 24kg B. 32kg C. 32 D. 24

**4. Mẹ mua về 3 can dầu, mỗi can có 4 lít dầu. Hỏi mẹ mua về tất cả bao nhiêu lít dầu?**

A. 7 lít dầu B. 12 lít dầu C. 10 lít dầu D. 15 lít dầu

**5. Cho dãy số: 4; 8; 12; …; … Số tiếp theo của dãy số là:**

A. 16; 18 B. 14; 16 C.20; 24 D. 16; 20

**PHẦN II. TỰ LUẬN:**

**Bài 1: Tính:**

1. 3 x 6 – 9 b. 2 kg x 6 – 9 kg

= ……………….. = ……………………….

= ………………. = ……………………….

1. 4 x 7 + 17 d. 4 dm x 3 + 18 dm

= ……………….. = ……………………….

= ………………. = ……………………….

**Bài 2: Tìm y:**

1. y – 16 = 4 x 9 b. y + 15 = 38 – 9

…………………. ……………………….

…………………. ……………………….

…………………… …………………………

1. 100 – y = 2 x 7 d. 14 + y = 3 x 7

…………………. ……………………….

…………………. ……………………….

…………………… …………………………

**Bài 3.** Có 8 lọ hoa, mỗi lọ hoa cắm 3 bông hoa. Hỏi có tất cả có bao nhiêu bông hoa?

**Bài giải**

**Bài 4✯.** Tìm tích của 2 số biết thừa số thứ nhất là liền sau số 4 và thừa số thứ hai là số chẵn lớn nhất có một chữ số.

**Bài giải**

………………………………………………………………………………………

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

**Phần I. Trắc nghiệm:**

1. C. Tích
2. D. 3 × 5
3. C. 32
4. B. 12 lít dầu
5. D. 16; 20

**Phần II: Tự luận**

**Bài 1: Tính:**

1. 3 x 6 – 9 b. 2 kg x 6 – 9 kg

= 18 – 9 = 12 kg – 9 kg

= 9 = 3 kg

1. 4 x 7 + 17 d. 4 dm x 3 + 18

= 28 + 17 = 12 dm + 18 dm

= 45 = 30 dm

**Bài 2: Tìm y:**

1. y – 16 = 4 x 9 b. y + 15 = 38 – 9

y – 16 = 36 y + 15 = 29

y = 36 + 16 y = 29 – 15

y = 52 y = 14

1. 100 – y = 2 x 7 d. 14 + y = 3 x 7

100 – y = 14 14 + y = 21

y = 100 – 14 y = 21 - 7

y = 86 y = 7

**Bài 3.** Bài giải.

8 lọ hoa có tất cả số bông hoa là:

3 × 8 = 24 (bông hoa)

Đáp số: 24 bông hoa

**Bài 4\*.** Bài giải.

Số liền sau số 4 là: 5. Vậy thừa số thứ nhất là 5.

Số chẵn lớn nhất có một chữ số là: 8 Vậy thừa số thứ nhất là 8.

Tích của hai số đó là:

5 × 8 = 40

Đáp số: 40

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

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

(Tuần tự học)

**I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng**

**Bài 1:** Dấu cần điền vào ô trống là:

4 x 8 + 10 ⬜ 4 x 9 + 6

A. > B. < C. =

**Bài 2:** Hai số có tổng bằng 100, số hạng thứ nhất là số lớn nhất có một chữ số. Vậy số hạng thứ hai là:

A. 81 B. 91 C. 90

**Bài 3:** Trong phòng họp có 33 cái ghế nhưng chỉ có 18 chiếc ghế có người ngồi. Hỏi trong phòng họp có bao nhiêu cái ghế không có người ngồi?

A. 15 cái ghế B. 15 người C. 51 cái ghế

**Bài 4:** Đoạn thẳng AB dài .... cm?

A

D

B

?cm

35cm

54cm

A. 18cm B. 89cm C. 19cm

**Bài 5:** 1 thùng dầu đựng đựng 4 lít dầu. Hỏi 3 thùng dầu đựng bao nhiêu lít dầu? A. 7 lít B. 12 lít C. 12 thùng

**Bài 6:** Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

A. 4

1

2

3

4

B. 5

C. 6

**II. TỰ LUẬN**

**Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng:**

a, 12 + 34 + 46 b, 24 + 24 + 24 + 24 c, 15 + 46 + 29 + 8

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

**Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:**

5 x ⬜ = 35 ⬜ - 18 = 26 + 26

……………………….

⬜ - 27 = 4 x 9 57 = ⬜ x 4 + 37

…………………… …………………………

**Bài 3: Tìm x:**

a. 82 – x = 4 x 6 b. x - 27 = 3 x 9

…………………. ……………………….

…………………. ……………………….

…………………… …………………………

**Bài 4**: Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 7 bạn học sinh được mượn tất cả bao nhiêu quyển sách?

Bài giải

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

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

**I. TRẮC NGHIỆM:**

**Bài 1:**  C. Dấu =

**Bài 2:** B. 91

**Bài 3:** A. 15 cái ghế

**Bài 4:** C. 19 cm

**Bài 5:**  B. 12 lít

**Bài 6:** Có 6 hình tam giác

**II. TỰ LUẬN**

**Bài 1:**

12 24 15

34 24 46

46 24 29

92 24 8

96 98

**Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:**

5 x **7** = 35 **70** - 18 = 26 + 26

**63** - 27 = 4 x 9 57 = **5** x 4 + 37

**Bài 3:**

a. 82 – x = 4 x 6 b. x - 27 = 3 x 9

82 – x = 24 x – 27 = 27

X = 82 - 24 x = 27 + 27

X = 58 x = 54

**Bài 4**: Bài giải

7 bạn học sinh được mượn tất cả số quyển sách là:

4 x 7 = 28 (quyển sách)

Đáp số: 28 quyển sách

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

**BÀI ÔN TOÁN KHỐI 2 - ĐỀ 3**

**(Tuần tự học)**

**A.TRẮC NGHIỆM**

***Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:***

**Bài 1:**  **Tổng của 45cm và 15cm là:**

1. 60cm b. 6dm c. 30cm d. 61cm

**Bài 2:**  **Kết quả của phép nhân 3 x 6 bằng kết quả của phép nhân nào dưới đây?**

a. 4 × 5 b. 2 x 9 c. 4 × 3 d. 5 × 2

**Bài 3:** **Số 24 là tích của hai số nào dưới đây?**

a. 4 và 7 b. 3 và 7 c. 4 và 6 d. 2 và 9

**Bài 4:** **Nam có 37 quyển truyện, Tuấn có nhiều hơn Nam 24 quyển truyện. Hỏi Tuấn có bao nhiêu quyển truyện?**

|  |  |
| --- | --- |
| a. 13 quyển truyện | b. 61 quyển truyện |
| c. 51 quyển truyện | d. 33 quyển truyện |

**Bài 5: Mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi 10 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?**

a. 14 học sinh b. 30 học sinh c. 6 học sinh d. 40 học sinh

**Bài 6:** **Trung làm bài tập từ 14 giờ đến 16 giờ chiều. Hỏi Trung đã làm bài tập trong bao lâu?**

a. 10 giờ b. 18 giờ c. 30 giờ d. 2 giờ

**B.TỰ LUẬN**

**Bài 1: Đặt tính rồi tính:**

|  |  |
| --- | --- |
| 17 + 25 + 44 | 45 + 36 + 7 |

**Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:**

|  |  |
| --- | --- |
| 4 x 3 ….. 3 x 4  ………………… | 3 + 2 ….. 3 x 2  ………………….. |
| 4 x 10 ….. 5 x 9  …………………. | 5 + 5 + 5 ….. 5 x 2 + 5  ………………………….. |

**Bài 3: Tính:**

23dm + 39dm – 41dm 3kg x 8 + 25kg

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

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

**Bài 4\*:** Một băng giấy dài 2dm. Vậy 4 băng giấy như thế dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

**ĐÁP ÁN BÀI ÔN TOÁN – ĐỀ 3**

**TRẮC NGHIỆM**

**Bài 1:** a. 60 cm **Bài 2:** b. 2 x 9

**Bài 3:** c. 4 và 6 **Bài 4:** b. 61 quyển truyện

**Bài 5:** d. 40 học sinh **Bài 6:** d. 2 giờ

**B.GIẢI CÁC BÀI TẬP SAU**

**Bài 1: *Đặt tính rồi tính:***

|  |  |
| --- | --- |
| 17 + 25 + 44  17  +  25  44  86 | 45 + 36 + 7  45  +  36  7  88 |

**Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:**

**=**

**<**

|  |  |
| --- | --- |
| 4 x 3 ….. 3 x 4  12 12 | 3 + 2 ….. 3 x 2  5 6 |
| 4 x 10 ….. 5 x 9  **<**  40 45 | 5 + 5 + 5 ….. 5 x 2 + 5  **=**  15 15 |

**Bài 3: Tính:**

23dm + 39dm – 41dm 3kg x 8 + 25kg

= 62dm - 41dm = 24kg + 25kg

= 21dm = 49kg

**Bài 4\*:** Bài giải

4 băng giấy như thế dài số đề-xi-mét là:

2 x 4 = 8 (dm)

8dm = 80cm

Đáp số: 80cm