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

Lớp: ………….

**Bài 101 : LUYỆN TẬP**

**I . MỤC TIÊU: Giúp HS :**

* + Củng cố về đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số, về tìm số liền sau của 1 số có 2 chữ số.
  + Bước đầu biết phân tích số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.

**1.Làm vào vở Bài tập toán trang 38.**

Bài tập

**(HS làm bài bằng bút mực)**

Câu 1: **Viết (theo mẫu):**

Mười : 10 ; Bốn mươi bảy : ………

Mười hai : ……… ; Năm mươi lăm : ………

Hai mươi bảy : ……… ; Bảy mươi sáu : ………

Ba mươi ba : ……… ; Tám mươi lăm : ………

Câu 2: **Viết ( theo mẫu) :**

Mẫu : Số liền sau của 25 là 26

Số liền sau của 19 là …… ; Số liền sau của 49 là ……

Số liền sau của 30 là …… ; Số liền sau của 76 là ……

Câu 3: **Viết ( theo mẫu) :**

Mẫu : Số liền trước của 50 là 49

Số liền trước của 77 là …… ; Số liền trước của 62 là ……

Số liền trước của 27 là …… ; Số liền trước của 80 là ……

Câu 4: 28 … 72 45 … 45 31 … 69

**>**

**<**

**=**

97 … 12 66 … 66 40 … 69

70 … 10 38 … 38 53 … 52

Câu 5: **Viết ( theo mẫu) :**

Mẫu : 53 gồm 5 chục và 3 đơn vị; ta viết : 53 = 50 + 3

1. 15 gồm …… chục và …… đơn vị; ta viết : 15 = …… + ……
2. 83 gồm …… chục và …… đơn vị; ta viết : 83 = …… + ……
3. 57 gồm …… chục và …… đơn vị; ta viết : 57 = …… + ……

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bài 102 : BẢNG CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 100**

**I . MỤC TIÊU: Giúp HS :**

* + Nhận biết số 100 là số liền sau số 99 và là số có 3 chữ số

**1.Làm vào vở Bài tập toán trang 39.**

Bài tập

**(HS làm bài bằng bút mực)**

Câu 1: **Viết số thích hợp vào ô trống:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 |  |  |  |  | 96 |  |  | 99 |  |

Câu 2 : **Trong bảng các số từ 1 đến 100 :**

1. Số lớn nhất có một chữ số là : ………………………………………
2. Số bé nhất có hai chữ số là : ………………………………………..
3. Các số tròn chục có hai chữ số là : ………………………………….
4. Số lớn nhất có hai chữ số là : ……………………………………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bài 103 : LUYỆN TẬP**

**I . MỤC TIÊU: Giúp HS :**

* + Củng cố về viết số có 2 chữ số, tìm số liền trước, liền sau của 1 số, thứ tự số.

**1.Làm vào vở Bài tập toán trang 40.**

Bài tập

**(HS làm bài bằng bút mực)**

Câu 1: 27 … 72 46 … 45 59 … 69

**>**

**<**

**=**

97 … 92 68 … 48 99 … 69

70 … 70 83 … 38 57 … 59

Câu 2: **Viết các số**

a/Từ 20 đến 30 : ……………………………………………………………..

b/Từ 90 đến 100 : ……………………………………………………………

Câu 3: Viết ( theo mẫu) :

Mẫu : 42 = 40 + 2

77 = ………………. ; 62 = ……………….

27 = ………………. ; 69 = ……………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bài 104 : LUYỆN TẬP CHUNG**

**I . MỤC TIÊU: Giúp HS :**

- Củng cố về đọc, viết, so sánh được các số có hai chữ số.

- Củng cố về giải toán có lời văn.

**1.Làm vào vở Bài tập toán trang 41.**

Bài tập

**(HS làm bài bằng bút mực)**

Câu 1: **Viết (theo mẫu):**

Sáu mươi tám : 68 ; Bảy mươi lăm : ………

Hai mươi tư : ……… ; Năm mươi hai : ………

Bảy mươi ba : ……… ; Bảy mươi chín : ………

Ba mươi bảy : ……… ; Chín mươi chín : ………

Câu 2: **Viết (theo mẫu):**

10 : Mười ; 85 : ……………………….

32 : ………………………. ; 74 : ………………………

58 : ………………………. ; 98 : ……………………….

28 : ………………………. ; 100 : ……………………….

Câu 3: 39 … 92 20 … 73 30 … 73

**>**

**<**

**=**

84 … 77 85 … 49 78 … 64

20 … 10 + 2 73 … 73 83 … 90

Câu 4: Có 2 chục quả táo và 8 quả táo. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả táo ?

Bài giải

2 chục quả táo = ……quả táo

…………………………………………………………..

……………………………………………….

……………………………………………………