**Bài luyện tập chung (trang 124)**

**Bài 1: Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống**

(Bài toán này GV cho HS vẽ ô vào vở ô đầu tiên viết số 1 đến hết ô trống)

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

**Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống**

Bài toán này các em làm như sau:

Lấy số trong ô cộng với số trên mũi tên ghi kết quả vào ô vuông sau đó lại cộng từng số trên mũi tên ghi kết quả vào ô cuối

+ 2+ 3

+ 1 + 2

+ 3 + 1

**Bài 3: Giải bài toán có lời văn (giải theo 3 bước: Viết câu trả lời, viết phép tính, viết đáp số)**

Đề bài: Một hộp có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cái bút)

|  |
| --- |
| Bài giải |
| ..................  ..................  .................. |

**Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... |

Các em lưu ý: ( Em cần quan sát kỹ khi làm và ghi keét quả vào ô biên dưới)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... |

**Đáp án**

**Bài luyện tập chung (trang 124)**

**Bài 1: Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống**

(Bài toán này GV cho HS vẽ ô vào vở ô đầu tiên viết số 1 đến hết ô trống)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

**Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống**

Bài toán này các em làm như sau:

Lấy số trong ô cộng với số trên mũi tên ghi kết quả vào ô vuông sau đó lại cộng từng số trên mũi tên ghi kết quả vào ô cuối

+ 2+ 3

16

13

17

15

+ 1 + 2

19

18

+ 3 + 1

**Bài 3: Giải bài toán có lời văn (giải theo 3 bước: Viết câu trả lời, viết phép tính, viết đáp số)**

Đề bài: Một hộp có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cái bút)

|  |
| --- |
| Bài giải |
| Có tất cả là:  12 + 3 = 15 ( cái bút)  Đáp số: 15 cái bút |

**Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | **13** | **18** | **17** | **14** | **12** |

Các em lưu ý: ( Em cần quan sát kỹ khi làm và ghi keét quả vào ô biên dưới)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |