Họ và tên học sinh: …………………………………………..

 Lớp: ………….

**TOÁN** (Tuần 25)

**Bài 94 : Luyện tập**

**I . MỤC TIÊU: Giúp HS :**

* + Củng cố về làm tính trừ ( đặt tính và tính) và trừ nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 100.
	+ Củng cố về giải toán có lời văn.

**II. Làm vào vở Bài tập toán trang 28.**

Bài tập

**(HS làm bài bằng bút mực)**

1. **Đặt tính rồi tính :**

80 – 20 70 – 40 50 – 10

………… ………… …………

………… ………… …………

………… ………… …………

1. Mẹ mua 14 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi Mẹ mua tất cả bao nhiêu quả bóng?

Bài giải

…………………………………………………………..………………

………………………………………………………….……………….

………………………………………………………….……………….

**Bài 96 : LUYỆN TẬP CHUNG**

 **I . MỤC TIÊU: Giúp HS :**

- Củng cố các số tròn chục : đọc, viết, cấu tạo số, các phép tính cộng trừ với các số tròn chục.

- Củng cố về nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài hình.

- Củng cố về giải toán có lời văn.

 **II.Làm vào vở Bài tập toán trang 30, 31.**

Bài tập

**(HS làm bài bằng bút mực)**

**1.Đúng ghi đ, sai ghi s :**

a. Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.

b. Số 40 gồm 0 chục và 4 đơn vị.

c. Số 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị.

1. **Đặt tính rồi tính :**

70 + 20 50 – 30 60 – 20

………… ………… …………

………… ………… …………

………… ………… …………

**3.Lớp 1A có 30 bạn nam và 20 bạn nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu bạn ?**

Bài giải

…………………………………………………………..………………

………………………………………………………….……………….

………………………………………………………….……………….

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Bài : TỰ KIỂM TRA**

 **I . MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố các kiến thức đã học:**

  **1.Làm vào vở Bài tập toán trang 32.**

Bài tập

**(HS làm bài bằng bút mực, gạch bằng bút chì)**

Câu 1: **Viết số thích hợp vào chỗ chấm:**

1. Số 12 gồm …chục và ….đơn vị.
2. Số lớn nhất có một chữ số là …
3. Số liền trước của 10 là …
4. Số liền sau của 0 là …

Câu 2: **Khoanh vào chữ (A, B, C) đặt trước câu trả lời đúng**

 **Số 18 gồm** :

 A. 1 chục và 8 đơn vị B. 18 chục C. 8 chục và 1 đơn vị

Câu 3 : **Viết số thích hợp vào hình tròn và hình vuông :**

20

 + 50 - 70

Câu 4 : **Đặt tính rồi tính** :

 36 + 41 12 + 7 67 - 11 68 - 0

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

Câu 5: **Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:**

>

<

=

20 + 30 20 + 50 40 40 - 20

 20 12 50 - 20 40 + 20

Câu 6: **Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài là 5cm :**

……………………………………………………………………………………

Câu 7: **Bài toán**

 **Hà có 20 viên kẹo, Minh có 10 viên kẹo. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên kẹo?**

**Giải**

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Bài 97 : CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ**

 **I . MỤC TIÊU: Giúp HS :**

* + Nhận biết về số lượng trong phạm vi 20.
	+ Đọc, viết các số từ 20 đến 50.
	+ Điếm và nhận ra thứ tự của các số từ 20 đến 50.

  **1.Làm vào vở Bài tập toán trang 33, 34.**

Bài tập

**(HS làm bài bằng bút mực)**

Câu 1: **Viết (theo mẫu):**

Hai mươi lăm : 25 ; Ba mươi bảy : ………

Hai mươi hai : ……… ; Hai mươi mốt : ………

Ba mươi hai : ……… ; Hai mươi tám : ………

Hai mươi bảy : ……… ; Bốn mươi sáu : ………

Bốn mươi ba : ……… ; Ba mươi ba : ………

 Câu 2: **Viết (theo mẫu):**

Bốn mươi lăm : 45 ; Ba mươi tư : ………

Hai mươi tám : ……… ; Ba mươi mốt : ………

Ba mươi bảy : ……… ; Bốn mươi : ………

Hai mươi sáu : ……… ; Bốn mươi chín : ………

Ba mươi ba : ……… ; Hai mươi hai : ………

Câu 3: **Viết (theo mẫu):**

25 : Hai mươi lăm ; 50 : ……………………

43 : …………………… ; 41 : ……………………

38 : …………………… ; 27 : ……………………

24 : …………………… ; 46 : ……………………