|  |
| --- |
| **TOÁN SONG NGỮ LỚP 2** |
|  | **TÊN BÀI** | Ghi chú |
| **CHƯƠNG 1:**  | ***ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG******(REVIEW AND SUPPLEMENTS()*** |  |
|  | addition: phép cộngaddend: số hạngsum: tổngtens: hàng chụcones: hàng đơn vịhow many/ how much: có bao nhiêufind: tìmsubtraction: phép trừminuend: số bị trừsubtrahend: số trừdifference: hiệucalculate: tínhcalculate mentally: tính nhẩmequal: bằngplus: cộngdigit: chữ số | write: viếtread: đọcfill in: điền vàoput: đặtlength: độ dàicentimeter: cmdecimeter: dmmeter: mkilometer: kmlonger than: dài hơnshorter than: ngắn hơndraw: vẽhow long: độ dài |  |
| **CHƯƠNG 2:** | **PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100**( ADDITION WITH REGROUPING WITHIN 100) |  |
|  | triangle: hình tam giáccircle: hình tròn, khoanh trònsquare: hình vuôngrectangle: hình chữ nhậtquadrilateral: hình tứ giácstar: hình ngôi saocarry: mang, giữmore than: nhiều hơnfewer/ less than: ít hơnline segment: đoạn thẳngsummary: tóm tắtconnect/ match: nốimeasure: đoliter: lít | solve: giảiaccording: dựa theoweight: cân nặngweigh: nặngT - true: đúngF - false: saifigure: hình vẽ minh họahow heavy: nặng bao nhiêuheavier than: nặng hơnlighter than: nhẹ hơncontain: chứapractice: thực hànhpour: đổ vàoappropriate/suitable number: số thích hợp |  |
| **CHƯƠNG 3:**  | **PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100****(SUBTRACTION WITH REGROUPING WITHIN 100)** |  |
|  |  |  |  |
| **CHƯƠNG 4:** | **ÔN TẬP****(REVIEW)** |  |
|  | Measurement: đo lườngQuadrilateral: hình tứ giác |  |  |
| **CHƯƠNG 5:** | **PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA****(MULTIPLICATION AND DIVISION)** |  |
|  | multiplication: phép nhândivision: phép chiafactor: thừa sốproduct: Tíchmultiplication table of 2: bảng nhân 2cumulative practice: luyện tập chungdivision table of 2: bảng chia 2one half: 1 phần 2dividend: số bị chiadivisor: số chiaquotient: thươngone third: 1 phần 3one fourth: 1 phần 4hour: giờminute: phút | geometry: hình họcperimeter of a triangle: chu vi hình tam giácperimeter of a quadrilateral: chu vi hình tứ giácside: cạnhlength: độ dàibroken lines: đường gấp khúclength of broken lines: độ dài đường gấp khúcline: đường thằngline segments: đoạn thẳng |  |
| **CHƯƠNG 6:** | **CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000****( NUMBERS WITHIN 1000)** |  |
|  | ones: hàng đơn vịtens: hàng chụchundreds: hàng trămthousands: hàng nghìnwhole tens: các số tròn chụcwhole hundreds: các số hàng trămin order from…to…: theo thứ tự từ…đếncompare-comparing: so sánh |  |  |