**38 + 25. Hình chữ nhật – Hình tứ giác**

**PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 5 – TOÁN 2**

**Bài toán về nhiều hơn**

1. **Viết số thích hợp vào ô trống:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số hạng** | 48 | 58 | 18 | 28 | 88 |
| **Số hạng** | 32 | 27 | 55 | 69 | 8 |
| **Tổng** |  |  |  |  |  |

1. **Đặt tính rồi tính**

18 + 25 48 + 37 78 + 9 38 + 44 68 + 19

……… ………. ………. ……….. ………….

……… ………. ………. ……….. ………….

……… ………. ………. ……….. ………….

1. Rổ thứ nhất có 38 quả cam, rổ thứ hai có 46 quả cam. Hỏi cả hai rổ có bao nhiêu quả cam?

Bài giải

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

1. **Dùng bút nối vào các điểm để có**
2. Ba hình chữ nhật

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A∙ |  | ∙ | B | ∙ | C |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ∙ |  |  | ∙ |  | ∙ |  |
|  | F |  |  | E |  | D |

1. Một hình tứ giác và hai hình tam giác

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N∙ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M∙ |  |  |  |  |  |  | ∙ | P |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ∙ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q |  |  |  |  |

1. Viết tên các hình vẽ được vào chỗ chấm:
* Ba hình chữ nhật là: ………………………………….

………………………………………………………….

* Một hình tứ giác là: …………………….. và hai hình tam giác là: …………….

……………………………………………………………………..

1. Năm nay em 8 tuổi, anh nhiều hơn em 6 tuổi. Hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi?

 *Tóm tắt Bài giải*

Em : ….tuổi ………………………………………………

Anh nhiều hơn em: ….tuổi ………………………………………………

Anh : ….tuổi ………………………………………………

1. **Giải bài toán theo tóm tắt sau:**

Tổ Một có : 9 bạn

Tổ Hai có nhiều hơn tổ Một : 2 bạn

Tổ Hai có :…bạn?

Bài giải

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

1. Cái ghế cao 38cm, cái bàn cao hơn cái ghế 26cm. Hỏi cái bàn cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

1. Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng MN dài hơn đoan thẳng AB 3cm.
2. Hỏi đoan thẳng MN dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

1. Vẽ đoạn thẳng MN:

 …………………………………………………………………………………

1. **Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:**

Số hình chữ nhật có trong hình bên là:

1. 3 hình C. 4 hình
2. 5 hình D. 6 hình