TOÁN



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

Câu 1: Số bé nhất trong các số 49, 32, 55, 39 là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 49 | B. 55 | C. 32 | D. 39 |

Câu 2 : Số 51 đọc là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. năm một | B. năm mươi mốt | C. lăm mốt | D. lăm mươi mốt |

Câu 3: Số gồm 7 đơn vị và 3 chục viết là

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 703 | B.37 | C. 73 | D. 13 |

Câu 4: Kết quả của phép tính: 78 - 6 là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 18 | B. 2 | C. 72 | D. 71 |

Câu 5: Hà có 25 cái kẹo, Mai có 12 cái kẹo. Vậy cả hai bạn có số cái kẹo là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.13 cái kẹo | B.37 cái kẹo | C.27 cái kẹo | D.47 cái kẹo |

Câu 6: Số gồm 8 chục và 4 đơn vị là

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 84 | B. 48 | C. 804 | D. 408 |

Câu 7. 41 + 32 …….42 - 32. Dấu cần điền là

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. > | B. < | C. =  | D. Không dấu nào |

Câu 8. Số cần điền vào 77 cm - ........cm = 40 cm là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 73 | B. 32 | C. 37 | D. 78 |

Câu 9: Bút chì A dài 17 cm, bút chì B dài 12 cm, bút chì C dài 9 cm. Bút chì nào ngắn nhất?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Bút chì B | B. Bút chì C | C. Bút chì A | D. bút chì B, C |

Câu 10. Cho dãy số: 21, 23, 25, …., 29, 31. Số cần điền vào chỗ chấm là

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 27 | B. 26 | C. 28 | D. 24 |

Bài 11: Kết quả của phép tính: 62 – 1 chục = ?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.61 | B. 63 | C. 52 |

Bài 12: Có bao nhiêu số có 2 chữ số có chữ số hàng đơn vị là 3?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.10 | B. 9 | C. 11 |

Bài 13: Kết quả của phép tính 26 + 52là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.76 | B.78 | C.28 |

Bài 14: Số cần điền vào 34cm - …. = 12cm là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.22 | B.22cm | C.46 |

Bài 15: Cho 72 + 12 …… 96 - 6. Dấu cần điền là:

A. > B. < C. = D. không dấu nào

Bài 16: Số cần điền vào dấu? là số:

 +7 - 5

?

10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.17 | B. 2 | C. 12 | D. 10 |

Bài 17: Số liền sau của số 75 là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.74 | B.77 | C.76 |

Bài 18: Số 12 đọc là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.mười một | B.mười hai | C. mười ba |

Bài 19: Hình bên có mấy hình tam giác?

|  |  |
| --- | --- |
| A.3 hình C. 4 hình B.5 hình D. 6 hình |  |

Bài 20: Việt và Nam chia nhau 9 cái kẹo. Biết Nam lấy số cái kẹo là số liền sau số kẹo của Việt. Hỏi Nam lấy bao nhiêu cái kẹo?

A.5 cái kẹo B. 4 cái kẹo C. 3 cái kẹo D. 6 cái kẹo

Bài 21: Quyển sách có 100 trang, đã đọc được 4 chục trang. Hỏi còn lại bao nhiêu trang chưa đọc?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.94 trang | B.60 trang | C.104 trang |

Bài 22: Tổ một làm 4chục bông hoa, tổ hai có số hoa là số liền trước của số 41. Hỏi cả hai tổ có bao nhiêu bông hoa?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.40 | B. 80 | C.45 | D. 44 |

Bài 23: Các số 9,16,12,14 viết theo thứ tự tăng dần là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.14, 12, 16, 9 | B.9, 12, 14, 16 | C.16, 14 ,12, 9 |

Bài 24: Số mười sáu viết là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.61 | B.6 | C.16 |

Bài 25: Số 15 đọc là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.mười lăm | B.mười năm | C. Năm mươi mốt |

Bài 26: Số liền trước số bé nhất có hai chữ số là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.9 | B.10 | C.11 | D.99 |

Bài 27: Số 20 đọc là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.mười hai | B.hai mươi | C. hai không |

Bài 28: Các số 10, 80, 40, 60 viết theo thứ tự giảm dần là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.60, 80, 40, 10 | B.10, 60, 40, 80 | C.80, 60, 40, 10 |

Bài 29: Số tám mươi viết là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.8 | B.80 | C.08 |

Bài 30: Số 30 là số có mấy chữ số:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.Một chữ số | B.Hai chữ số | C.Ba chữ số |

Bài 31: Số liền sau của 40 là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.38 | B.39 | C.41 |

Bài 32: Số lớn nhất có hai chữ số là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.90 | B.98 | C.99 | D.10 |

Bài 33: Số năm mươi mốt viết là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.51 | B.15 | C.55 | D.510 |

Bài 34: Số liền trước của 88 là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.87 | B.80 | C.89 | D.90 |

Bài 35: Số 56 đọc là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.Năm sáu | B.Năm mươi sáu | C. Năm mươi mốt |

Bài 36: Một chục bằng:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.100 đơn vị | B.10 đơn vị | C.40 đơn vị |

Bài 37: Số 100 là số có:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 1 chữ số | B. 2 chữ số | C. 3 chữ số |

Bài 38: Số 56 gồm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 6 chục và 5 đơn vị | B. 5 chục và 6 đơn vị | C. 5 chục và 6 chục |

Bài 39: Số gồm 3 chục và 5 đơn vị là số:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 35 | B. 53 | C. 305 |

Bài 40: Số tròn chục lớn nhất là số:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.70 | B.80 | C.90 | D.10 |

Bài 41: Một trăm đọc là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Một trăm | B. Một chục | C. Mười |

Bài 42: Số liền sau của 35 là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 33 | B. 34 | C. 36 | D. 54 |

Bài 43: Dấu cần điền vào 89 …. 98 là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. < | B. > | C. = |

Bài 44: Số 78 gồm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 7 chục và 8 đơn vị | B. 8 chục và 8 đơn vị | C. 8 chục và 7 đơn vị |

Bài 45: Số lớn nhất trong các số 32, 97, 45, 65 là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 32 | B. 97 | C. 45 | D. 65 |

Bài 46: Số tròn chục bé nhất là số:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.20 | B.80 | C.90 | D.10 |

Bài 47: Xăng – ti – mét viết tắt là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. ctm | B. Cm | C. cm |

Bài 48: Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 99 | B. 98 | C. 97 |

Bài 49: Số liền sau số tròn chục bé nhất là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 11 | B. 10 | C. 9 |

Bài 50: Dấu cần điền vào 80 + 7 …. 30 + 2 là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. = | B. < | C. > |

Bài 51: cm đọc là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Săng – ti - mét | B. Xăng – ti - mét | C. Xen – ti - mét |

Bài 52: Số liền trước của số 55 là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 54 | B. 56 | C. 57 |

 Bài 53: Số 92 đọc là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.Chín mươi hai | B.Hai mươi chín | C. Chín hai |

Bài 54: Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 10 | B. 9 | C. 11 |

Bài 55: Có bao nhiêu số tròn chục có hai chữ số?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 10 số  | B. 9 số | C. 11 số |

Bài 56: Số tròn chục bé nhất có hai chữ số là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 90  | B. 10 | C. 100 |

Bài 57: Số 20 gồm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 1 chục và 0 đơn vị | B. 2 chục và 0 đơn vị | C. 20 chục và 0 đơn vị |

Bài 58: Số liền trước số 13 là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 14  | B. 15 | C. 12 |

Bài 59: Kết quả của phép tính: 19 – 4 + 0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 14  | B. 15 | C. 20 | 59 |

Bài 60: Dấu cần điền vào: 15 …. 11 + 6 – 1 là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. = | B. < | C. > |

Bài 61: Số bé nhất có *hai chữ số khác nhau* là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 10 | B. 9 | C. 11 | D. 98 |

Bài 62: Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 100 | B. 99 | C. 97 | D. 98 |

Bài 63: Số liền trước *số bé nhất có hai chữ số khác nhau* là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 10 | B. 11 | C. 9 | D. 12 |

Bài 64: Có bao nhiêu số tròn chục?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 10 | B. 8 | C. 11 | D. 9 |

Bài 65: Có bao nhiêu số có 2 chữ số có chữ số hàng đơn vị là 4?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.11 | B. 10 | C. 9 |

Bài 66: Có bao nhiêu số có 2 chữ số có chữ số hàng chục là 2?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.9 | B. 10 | C. 11 |

Bài 67: Số liền trước số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 100 | B. 99 | C. 97 | D. 98 |

Bài 68: Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 100 | B. 99 | C. 97 | D. 98 |

Bài 69: Từ 10 đến 14 có bao nhiêu số?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 4 | B. 3 | C. 5 | D. 2 |

Bài 70: Để viết các số từ 10 đến 15 cần dùng *bao nhiêu* chữ số?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 6 | B. 8 | C. 10 | D. 12 |

Bài 71: Số 95 đọc là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.chín lăm | B. chín mươi lăm | C. chín mươi năm |

Bài 72: Số cần điền vào chỗ trống là: 58 = … + 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.5 | B. 80 | C. 50 |

Bài 73: Kết quả của phép tính 74 + 20 – 4 là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.90 | B.94 | C.70 |

Bài 74: Hình cần điền vào dấu**?** là:

|  |
| --- |
|  ? |

1. B. C.

Bài 75: Cho 85 - 35 = 20 + …. Số cần điền là:

A. 73 B. 12 C. 85

Bài 76:Một chậu hoa có 5 bông hoa màu vàng, 3 bông hoa màu đỏ. Hỏi chậu hoa đó có bao nhiêu bông hoa?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2 bông hoa | B. 7 bông hoa | C. 8 bông hoa | D. 9 bông hoa |

|  |  |
| --- | --- |
| Bài 77: Hinh bên có mấy hình chữ nhật?A.4 hình C. 7 hình B.5 hình D. 9 hình |  |
| Bài 78: Hình bên có mấy khối lập phương?A.4 hình C. 1 hình B.5 hình D. 8 hình |  |

Bài 79: Một người bán được 25 bao gạo tẻ và 23 bao gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu bao gạo?

A.2 bao gạo B. 48 bao gạo C. 84 bao gạo D. 47 bao gạo

Bài 80: Con Khỉ đột hái được 62quả chuối, con Gấu hái được 95quả chuối, con Khỉ mặt đỏ hái được 65quả chuối, con Rô bốt hái được 70 quả chuối. Hỏi con vật nào hái được nhiều chuối nhất?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.Khỉ đột | B. Khỉ mặt đỏ | C. Gấu | D. Rô bốt |

Bài 81: Hồng và Hà chia nhau 9 quả bóng. Biết Hà lấy số quả bóng là số liền sau số bóng của Hồng. Hỏi Hà lấy mấy quả bóng?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 9 quả bóng | B. 4 quả bóng | C. 5 quả bóng |

Bài 82: Một ô tô có 36 chỗ ngồi. Hiện tại trên xe có 25 hành khách và 1 người lái xe. Hỏi xe ô tô có thể chở thêm được bao nhiêu hành khách nữa?

A. 10 hành khách B. 9 hành khách C. 8 hành khách D. 7 hành khách

Bài 83: Mẹ mua 35 quả cam. Đã ăn 2 chục quả. Hỏi mẹ còn mấy quả cam?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.15 quả | B. 55 quả | C.33 quả |

Bài 84: Cho 42 + 5 …… 45 + 2. Dấu cần điền là:

A. > B. < C. = D. không dấu nào

Bài 85: Kết quả của phép tính 10 + 4 + 3 là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.17 | B. 7 | C. 14 | D.13 |

Bài 86: Hình bên có mấy hình tam giác?

A.4 hình C. 8 hình

B.6 hình D. 5 hình

Bài 87: Một năm học em phải đi học 35 tuần.

Do dịch Covid – 19 em phải nghỉ học mất 15 tuần.

Hỏi em được học ở trường mấy tuần?

A.50 tuần B. 20 tuần C. 42 tuần D. 24uần

Bài 87: Với ba thẻ số 3;5;7, Nam sẽ lập được các số có hai chữ số là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.3 số | B. 5 số | C. 4 số | D. 6 số |

Bài 88: Cho dãy số: 30, 32, 34,…., …., 40. Số cần điền vào chỗ chấm là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 35, 36 | B. 35, 39 | C. 36, 37 | D. 36, 38 |

Bài 89: Kết quả của phép tính 27 + 42 là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.69 | B.44 | C.49 | D.74 |

Bài 90: Quyển sách có 99 trang, đã đọc được 34 trang. Hỏi còn lại bao nhiêu trang chưa đọc?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.50 trang | B.56 trang | C. 65 trang |

Bài 91: Số tròn chục cần điền vào phép tính là: 40 < … + 20 < 80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.10 | B.20 | C. 30 | D. 4 |

Bài 92: Tổ một có 45 cái bút, tổ hai có số bút là số liền trước của số 41. Hỏi cả hai tổ có bao nhiêu cái bút?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.86 | B. 81 | C. 85 |

Bài 93: Hộp phấn của em có dạng hình gì?

A. Khối lập phương B. hình vuông

C. Khối hộp chữ nhật D. hình chữ nhật

Bài 97: Cho 60 + 18 …… 10 + 68. Dấu cần điền là:

A. > B. < C. không dấu nào D. =

Bài 98: Việt có 4 quả cam. Anh và chị mỗi người cho Việt 5 quả cam nữa. Hỏi bây giờ Việt có tất cả bao nhiêu quả cam?

A. 10 quả B. 9 quả C. 14 quả

Bài 100: Số liền sau số 68 là:

A. 60 B. 61 C. 69 D. 68

Bài 101: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà chữ số hàng chục là

A. 9 số B. 10 số C. 11 số

Bài 102: Mai hái được 48 bông hoa cúc và hoa hồng. trong đó số bông hoa hồng Mai hái được là 2 chục bông. Hỏi Mai hái được bao nhiêu bông hoa cúc?

A. 28 bông B. 48 bông C. 68 bông

Bài 103: Số 78 bé hơn số nào sau đây:

 A . 67 B. 58 C. 89 D. 45

Bài 104: Dòng nào được xếp từ bé đến lớn?

A. 18, 25, 40, 38, 81 B. 81, 40, 38, 25, 18. C. 18, 25, 38, 40, 81

Bài 105 : Đúng ghi Đ sai ghi S

 a. Số 45 gồm 4 và 5 b. Số 6 chục và 3 đơn vị viết là 603

c. Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 99 d. Số 8 chục = 80 đơn vị

**TỰ LUẬN**

Câu 106. Đặt tính rồi tính

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 - 2 | 6 + 52 | 94 - 92 | 89 - 3 | 10 - 2 | 7 + 3 |

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

Câu 107. Điền dấu >, <, =

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 40 + 53…..98 - 70 | 82 + 3 ……90 |  22 + 55…….97 – 65 |

29 ........92 87.............85 18................ 5 + 13

 40...........39 45............56 60.................20 + 50

Câu 108. Thùng một có 25 quyển sách, thùng hai có nhiều hơn thùng một 4 quyển sách. Hỏi thùng hai có bao nhiêu quyển sách?

1. Viết phép tính thích hợp vào chỗ trống

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

b) Viết số thích hợp vào chỗ trống

Trả lời: Thùng hai có ……………. quyển sách.

Bài 109: Đ, S

a. Một tuần lễ có 8 ngày. b.7đơn vị và 5 chục là 75.

c.Bút máy của em dài khoảng 15cm. d.85 – 35 > 40

Bài 110: Nối

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hôm qua |  | Ngày 16 |
| Hôm nay |  | Ngày 14 |
| Ngày mai |  | Ngày 15 |

Bài 111: Điền dấu +; -

|  |  |
| --- | --- |
| 30 40 = 70  | 83 23 = 60  |
|  |  |
| 77 27 = 50  | 41 30 = 71  |

Bài 112: a. Đặt tính rồi tính:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 + 40 | 84 – 82  | 65 - 30 | 73 + 23  | 98 – 8  |

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ trống

|  |  |
| --- | --- |
| 46 = …. + 6  | 74 < 7… < 73 + 3  |
| 5… = 50 + 7  | 21 < … + 2 < 43 – 20  |

Bài 113: Viết phép tính thích hợp

Khu vườn nhà Mai có 68 cây, trong đó có 21 cây lấy gỗ, còn lại là cây ăn quả. Hỏi

1. Khu vườn nhà Mai có bao nhiêu cây ăn quả?

Bài giải

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

Trả lời: khu vườn nhà Mai có … cây ăn quả.

b. Số cây ăn quả nhiều hơn số cây lấy gỗ bao nhiêu cây?

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

Bài 114:

a. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Số 23 gồm … chục và … đơn vị. + Số liền trước của số 34 là : ........

+ Số …… gồm 1 chục và 6 đơn vị. + Số liền sau của số 69 là ............

b. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 24, 46, 79, 42, 28.

……………………………………………….

Bài 115: Số?

… + 26 = 46 98 - … = 38 6 + … = 17

78 - … = 70 …. – 71 = 12 … + 37 = 67

90 - … = 70 76 - … = 0 54 - … = 54

Bài 116: Tính

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 – 36 =  | 50 + 47 =  | 68 – 38 =  | 60 + 40 =  |
| 86 – 56 =  | 97 – 50 =  | 34 + 30 =  | 100 – 40 =  |
| 50 + 34 =  | 97 – 47 =  | 60 – 40 =  | 100 – 60 =  |

Bài 117: Tính

|  |  |
| --- | --- |
| 40 + 30 + 8 =  | 50 + 40 + 7 =  |
| 90 – 50 + 4 =  | 97 - 7 – 40 =  |
| 70 – 30 + 2 =  | 97 – 40 – 7 = 97 – 7 – 50 =  |

Bài 118: Với ba số 24, 50, 74 và các dấu +;-,=. Em hãy viết các phép tính đúng

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

Bài 119: < > =

40 + 5 … 49 – 7 79 – 28 … 65 – 14

34 + 25 … 43 + 15 79 – 24 … 97 – 42

Bài 120:

a. Viết số thích hợp vào chỗ trống

Minh được mẹ dẫn vào cửa hàng mua giày. Minh thử đôi giày cỡ 30 thi chật, thử đôi giày có 32 thì rộng. Hỏi bạn Minh nên thử đôi giày cỡ bao nhiêu thì có thể vừa chân?

Bạn Minh nên thử đôi giày cỡ…….

b. Viết các số có chữ số hàng chục là 6:……………………………………………….

Bài 121: Số

23

 + 5 - 10 + 11

Bài 122: Điền dấu > ; <; =

|  |  |
| --- | --- |
| a.99 – 88 …. 99 – 66 | c. 90 … 82 + 3 |
| b. 54 + 4 …. 4 + 10 + 44 | d. 40 + 53 … 98 - 70 |

Bài 123: Đặt tính rồi tính:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 - 40 | 68 – 4  | 54 - 52 | 3 + 26 | 71 + 28  |
| ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |

Bài 124: Viết phép tính thích hợp

Mẹ nuôi được 28 con gà, trong đó có 18 con gà mái. Hỏi mẹ nuôi bao nhiêu con gà trống?

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

Trả lời: …………………………………………………………………..

Bài 125: Đặt tính rồi tính

12 + 6 8 + 2 65 – 20 6 + 73 86 – 35

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

Bài 126: tính

88 – 58 = 25 + 74 – 70 = 80cm – 80cm + 80cm =

60 – 50 = 53 – 23 + 30 = 15cm – 4cm + 4cm =

Bài 127: >, <, =

35 + 12 …. 40 – 30 6 + 43 …. 43 + 6

56 – 4 …. 50 + 2 72 – 70 … 59 - 30

Bài 128: Viết phép tính và số thích hợp.

Việt và Nam cùng sưu tầm tranh ảnh. Việt sưu tầm được 24 bức ảnh. Nam sưu tầm được 31 bức ảnh. Hỏi cả hai bạn sưu tầm được bao nhiêu bức ảnh?

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

Trả lời: Cả hai bạn sưu tầm được …… bức ảnh.

Bài 129: Viết phép tính thích hợp.

Lớp 1A có 46 bạn, trong đó có 20 bạn nữ. Hỏi

1. Lớp 1A có bao nhiêu bạn nam?

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

b. Số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ mấy bạn?

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

Bài 130: Viết phép tính và số thích hợp vào ô trống

Một tàu du lịch có 48 chỗ ngồi cho hành khách, trên tàu đã có 6 người khách. Hỏi tàu có thể chở thêm nhiều nhất bao nhiêu người khách nữa?

Bài giải

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

Trả lời: ………………………………………………………………………………….

**Bài 131:** Việt có 100 viên bi, Nam có 89 viên bi, Mai có 94 viên bi và Mi có 82 viên bi.

a.Viết tên bạn thích hợp vào chỗ trống

Bạn ……. có nhiều bi nhất. Bạn ………. Có ít bi nhất.

b. Em hãy xếp tên các bạn theo thứ tự từ bé đến lớn.

…………………………………………………………………………………………

**Bài 134:** Mẹ có một số quả trứng, mẹ biếu ông 34 quả trứng , mẹ còn lại 25 quả trứng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu quả trứng?

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

Trả lời: Lúc đầu mẹ có …… quả trứng.

**Bài 135:** Nhà Hồng có 29 quả vừa táo vừa cam, trong đó có 8 quả táo. Hỏi Hồng có bao nhiêu quả cam ?

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

Trả lời: Hồng có ………… quả cam.

**Bài 136:** Bố trồng được 13 cây chuối. Mẹ trồng được 1 chục cây chuối. Hỏi cả bố và mẹ trồng được bao nhiêu cây chuối?

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

Cả bố và mẹ trồng được …….. cây chuối.