**ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP MỘT**

**Phép cộng và phép trừ các số trong phạm vi 100**

**I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng**

**Câu 1:** Trong các số : **97, 73, 15 , 49** . Số lớn nhất là:

1. 49. B. 73. C. 97. D. 15

**Câu 2:** Trong các số: ***25, 81, 16, 40***  số bé nhất là:

1. 25 B. 81 C. 16 D. 40

**Câu 3**: Kết quả của phép tính **85 – 2** là:

1. 65 B. 83 C. 82 D. 81

**Câu 4**: Số gồm 4 chục và 5 đơn vị là :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 54 | B. 40 | C. 45 |

**Câu 5:** Số gồm 3 chục và 0 đơn vị là:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 03 | B. 30 | C. 300 |

**Câu 6**: Số **79** đọc là:

1. Bảy mươi chính B Bảy chín C. Bảy mươi chín.

**Câu 7:** Số ***lớn nhất*** có một chữ số là:

1. 9 B. 0 C. 1 D. 99

**Câu 8**: Các số: **14, 80, 52, 37** được sắp xếp theo thứ tự từ ***bé đến lớn*** là:

1. 14, 37, 52, 80 B. 14, 52, 37, 80 C. 80, 52, 37, 14

**Câu 9**: Kết quả của phép tính: **66 – 16 - 20** là:

1. 70 B. 30 C.40

**Câu 10: Số ?** **20 + ….. = 60** là:

1. 80 B. 30 C. 40

**Câu 11:** Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả bé hơn 55 là:

1. 59 – 2 B. 59 – 9 C. 59 – 3

**Câu 12 : Chín mươi chín** viết là :

1. 90 B. 99 C. 9

**TỰ LUẬN**

**Bài 1: Điền số hoặc chữ vào ô trống:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Đọc số** | **Viết số** |
| 98: …………………………………………………………………..  61: …………………………………………………………………..  45 : ………………………………………………………………….. | Ba mươi hai : ……………  Bảy mươi bảy:……………  Sáu mươi tư :………………. |

**Bài 2:** Cho các số: **45 , 12, 9, 82**

1. Sắp xếp theo thứ tự từ ***bé*** đến ***lớn****:*……………………………………..
2. Sắp xếp theo thứ tự từ ***lớn*** đến ***bé****:*……………………………………..
3. Trong các số đó, số lớn nhất là: ……..
4. Trong các số đó, số bé nhất là: ……..

**Bài 3:**

1. **Tính**

25 + 60= …….. 41 + 21 = ………… 99 cm – 39 cm = …………..

24 + 5 = ……… 36 + 11 = ………… 57 cm – 43 cm = …….. …….

95 – 45 + 10 = ……….. 43 + 6 – 40 = ………. 59 – 24 – 13 = ………

1. **Nối phép tính với kết quả tương ứng.**

**86 + 13**

**86 + 13**

**72 - 41**

**Bài 4 : Đặt tính rồi tính:** *(Lưu ý: Nếu đặt tính sai, không tính điểm)*

5 + 40 73 – 23 89 – 6 50 + 12

…………… ……………… …………… ………………

…………… ……………… ……………. ………………

…………… ……………… ……………. ………………

**Bài 8: Số?**

92

**- 2 - 40**

**a.**

43

**b. + 5 - 37**

**Bài 9 : Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:**

45 + 12 ……. 50 + 5 32 ……… 14 + 32 69 – 9 ……… 96

81 – 41 ……. 40 + 5 57 ……….. 77 - 41 45 + 2……… 45

**Bài 10: Viết phép tính thích hợp vào ô trống.**

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

1. Trong vườn có **23** cây cam và **5 chục** cây quýt . Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây?

Trong vườn có tất cả ………cây.

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

1. Một cửa hàng có **65** hộp bánh, đã bán được **40** hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu hộp bánh?

Cửa hàng đó còn lại …………..hộp bánh.