Họ và tên: ……………………………………………………Lớp: 1/….

**ĐỀ ÔN TẬP ( ĐỀ1)**

**MÔN: TOÁN**

**I/ TRẮC NGHIỆM :***HS khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.*

**Câu 1**: Chọn phép tính đúng:

a. 19 b. 16 c. 18 d. 14

- 3 + 2 - 7 + 3

15 18 10 16

**Câu 2**: 18 – 2 – 4 = ? . Kết quả của phép tính là:

a. 10 b.11 c. 12 d. 13

**Câu 3**: Số liền trước của số 20 là số nào ?

a. 16 b. 17 c. 18 d. 19

**Câu 4**: 10 + 4 + .... = 19 . Số cần điền là :

a.5 b. 6 c. 7 d. 8

**Câu 5**: Số lớn nhất trong dãy số sau: 18, 16, 12, 20, 14 là số nào?

a.18 b. 17 c. 14 d.20

**II/ TỰ LUẬN:**

**Bài 1**: Tính

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14  +  2 |  | 15  –  5 |  | 19  –      6 |  | 17  +  0 |
| ……. |  | …… |  | ……… |  | ………. |

**Bài 2**: >,<, = ?

17 …. 18 – 6 13 ….. 10 + 5

14 …. 10 + 4 17 …. 10 - 7

**Bài 3**: Tính

10 + 6 – 3 = 18 – 6 + 5 =

19 – 9 + 5 = 17 – 5 – 2 =

**Bài 4**: Số ?

…. > 19 – 7 14 – 2 < ….. < 19

18 – 5 > …… ….. – 2 = 4 + 6 - 0

**Bài 5**: Viết phép tính thích hợp

Có : 19 con gà

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

Đã bán : 5 con gà

Còn lại : ... con gà ?

**MÔN: TOÁN (ĐỀ 2)**

**1. Viết các số sau:**

|  |  |
| --- | --- |
| a) Mười:. . . . . . . . . . . . . . . .  Mười một:. . . . . . . . . . . . . .  Mười hai:. . . . . . . . . . . . . . .  Mười ba:. . . . . . . . . . . . . . .  Mười bốn:. . . . . . . . . . . . . .  Mười lăm:. . . . . . . . . . . . . .  Mười sáu:. . . . . . . . . . . . . .  Mười bảy:. . . . . . . . . . . . . .  Mười tám:. . . . . . . . . . . . . . .  Mười chín:. . . . . . . . . . . . . . .  Hai mươi:. . . . . . . . . . . . . . | b) Một chục:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và một đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và hai đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và ba đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và bốn đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và năm đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và sáu đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và bảy đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và tám đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Một chục và chín đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hai chục:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

**2. Viết cách đọc các số sau:**

10 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

13 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

14 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

15 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

16 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

17 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

18 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

19 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

20 đọc là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**3. Tính nhẩm:**

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

**4. Viết phép tính thích hợp:**

a. Có : 1 gà mẹ

Có : 10 gà con.

Có tất cả:. . . . . . . . con gà?

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


a. Có : 11 con gà.

Có : 1 gà mẹ.

Có:. . . . . . . . gà con?

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

**Bài 5. Hình vẽ bên có:**

****

a) Có ........ hình tam giác

b) Có ........vuông

**Bài 6:** Khoanh vào số bé nhất:

a) 16, 18, 9, 5

b) 16, 9, 17, 13

**Bài 7**: Khoanh vào số lớn nhất:

a) 14, 19, 4, 17

b) 8, 16, 10, 17

**MÔN: TOÁN (ĐỀ 3)**

**I/ TRẮC NGHIỆM :***HS khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.*

**Câu 1**: Chọn phép tính đúng:

a. 11 b. 16 c. 14 d. 12

+ 3 + 1 - 4 + 3

13 15 10 14

**Câu 2**: 18 – 1 – 4 = ? . Kết quả của phép tính là:

a. 9 b. 11 c. 13 d. 14

**Câu 3**: 10 trừ 5 rồi cộng 10 thì bằng mấy ?

a. 5 b. 7 c. 15 d. 10

**Câu 4**: 4 + 4 + .... = 18 . Số cần điền là :

1. 12 b. 10 c. 7 d. 8

**Câu 5**: 10 trừ mấy để bằng 3 cộng 5 ?

1. 2 b. 8 c. 9 d.10

**II/ TỰ LUẬN:**

**Bài 1**: Tính

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17  +  2 |  | 19  –  1 |  | 15  –      3 |  | 16  +  1 |
| ……. |  | …… |  | ……… |  | ………. |

**Bài 2**: >,<, = ?

11 ….. 12 – 2 15 …… 14 + 2

12 …… 10 + 2 18 …… 10 – 0

**Bài 3**: Số ?

….. > 17 – 3 15 – 1 < …… < 16

12 – 2 > ….. ….. – 4 = 9 + 1 + 0

**Bài 4**: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?

- Có … hình tam giác.

- Có … hình vuông.

**Bài 5**: Viết phép tính thích hợp

Có : 11 quả táo

Thêm : 4 quả táo

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

Có tất cả : ... quả táo ?

**ĐỀ ÔN TẬP (ĐỀ 4)**

**MÔN: TOÁN**

**I/ TRẮC NGHIỆM :***HS khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.*

**Câu 1**: Chọn phép tính đúng:

a. 12 b. 14 c. 17 d. 16

+ 3 + 5 - 7 + 3

15 18 0 18

**Câu 2**: 19 – 1 – 8 = ? . Kết quả của phép tính là:

a. 9 b. 10 c. 11 d. 12

**Câu 3**: Số liền sau của số 17 là số nào ?

a. 6 b. 8 c. 18 d. 19

**Câu 4**: 5 + 4 + .... = 19 . Số cần điền là :

a.18 b. 19 c. 10 d. 9

**Câu 5**: Số lớn nhất trong dãy số sau: 19, 15, 11, 20, 17 là :

a.19 b. 17 c. 15 d.20

**II/ TỰ LUẬN:**

**Bài 1**: Tính

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12  +  2 |  | 17  –  7 |  | 19  –      4 |  | 15  +  0 |
| ……. |  | …… |  | ……… |  | ………. |

**Bài 2**: >,<, = ?

19 …… 18 – 8 11 …… 10 + 1

16 …… 10 + 6 13 ….. 10 + 7

**Bài 3**: Tính

12+ 3 – 3 = 16 – 6 + 4 =

19 – 8 + 2 = 18 – 4 – 3 =

**Bài 4**: Số ?

…. > 19 – 9 10 – 1 < ….. < 12

17 – 4 > ….. …… – 4 = 3 + 7 - 0

**Bài 5**: Viết phép tính thích hợp

Có : 16 con mèo

Đã bán : 5 con mèo

Còn : ... con mèo ?

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

**ĐỀ**

**ÔN TẬP MÔN TOÁN ( ĐỀ 5)**

**I. TRẮC NGHIỆM :** *HS khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.*

**Câu 1**: Chọn phép tính đúng:

a. 15 b. 12 c. 19 d. 10

- 4 + 5 - 9 + 3

19 17 0 7

**Câu 2**: Số liền sau của số 19 là số nào ?

a. 20 b. 18 c. 17 d. 10

**Câu 3**: 15 + 1 – 2 = ? . Kết quả của phép tính là:

a. 12 b. 13 c. 14 d. 18

**Câu 4**: 17 – 4 .... 19 – 6 . Dấu cần điền là :

a. > b. = c. <

**Câu 5**: Dãy số: **13, 17, 15, 18** được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a. 15, 13, 17, 18 c. 13, 15 ,17, 18

b. 15 , 18, 17, 13 d. 18, 17, 15, 13

**II. TỰ LUẬN:**

**Bài 1**: Tính

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14  +  4 |  | 18  –  5 |  | 10  +      6 |  | 5  +  10 |
| ……. |  | …… |  | ……… |  | ………. |

**Bài 2**: Tính

10 + 2 – 1 = 14 + 5 – 0 =

18 – 8 + 7 = 19 – 0 – 9 =

**Bài 3**: >,<, = ?

15 ….. 10 + 5 18 …….19 – 3

10 ….. 10 – 2 16 …… 10 + 7

**Bài 4**: Số ?

……. > 10 + 9 17 < …… < 19

15 > …… + 3 ……. - 4 = 14

**Bài 5**: Viết phép tính thích hợp

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

Có : 18 quả bưởi

Biếu : 8 quả bưởi

Còn : ... quả bưởi ?

**ĐỀ ÔN TẬP – (ĐỀ 6)**

**MÔN: TOÁN**

**I/ TRẮC NGHIỆM :***HS khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.*

**Câu 1**: Chọn phép tính đúng:

a. 10 b. 14 c. 15 d. 14

+ 3 + 2 - 5 + 3

14 17 10 16

**Câu 2**: 19 – 2 – 3 = ? . Kết quả của phép tính là:

a. 9 b. 11 c. 13 d. 14

**Câu 3**: 15 trừ 5 rồi cộng 10 thì bằng mấy ?

a. 20 b. 7 c. 15 d. 10

**Câu 4**: 5 + 5 + .... = 15 . Số cần điền là :

1. 6 b. 7 c. 5 d. 8

**Câu 5**: 20 trừ mấy để bằng 5 cộng 5 ?

1. 2 b. 8 c. 9 d.10

**II/ TỰ LUẬN:**

**Bài 1**: Tính

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13  +  6 |  | 18  –  4 |  | 15  –      4 |  | 16  +  2 |
| ……. |  | …… |  | ……… |  | ………. |

**Bài 2**: >,<, = ?

13 …… 14 – 2 17 …. 12 + 4

13 ……. 10 + 3 19 ….. 19 – 9

**Bài 3**: Số ?

…. > 18 – 5 16 – 2 < …… < 14

15 – 3 > ….. .. ..– 3 = 6 + 1 + 0

**Bài 4**: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?

|  |
| --- |
|  |

- Có … hình tam giác.

- Có … hình vuông.

**Bài 5**: Viết phép tính thích hợp

Có : 14 quả cam

Thêm : 4 quả cam

Có tất cả : ... quả cam ?

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

**ĐỀ ÔN TẬP – (ĐỀ 6)**

**MÔN: TOÁN**

**PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM**

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

**Bài 1:** Đúng ghi đ, sai ghi S vào ô:

* Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị.
* Số 14 gồm 4 chục và 1 đơn vị.
* Số liền trước của 19 là 20.
* Số liền sau của 19 là 20.
* 19 cm – 7 cm = 12 cm.
* 10 cm + 8 cm = 9 cm.

**Bài 2:** Viết các số : **14 , 17 , 9 , 20, 13**

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………….


b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………….

**Bài 3:** Viết các số : **12 , 10 , 7 , 18, 15**

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………….

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………….

**Bài 4:** Vẽ 4 điểm ở trong hình vuông, vẽ 5 điểm ở ngoài hình vuông



**ĐỀ ÔN TẬP – (ĐỀ 7)**

**Câu 1: Thực hiện các phép tính sau:**

5 + 5 = ...          7 + 2 = ...       8 + 2 = ...

6 + 4 = ...            9 – 1 = ...        10 – 2 = ...

4 + 6 = ...            9 – 8 = ...        10 – 8 = ...

**Câu 2: Tính:**

4 + 1 + 5 = ...         8 + 2 – 7 = ...                9 + 0 – 5 = ...

10 – 6 + 2 = ...         10 – 5 – 3 = ...                10 – 6 + 3 = ...

8 – 2 + 4 = ...        4 + 6 + 0 = ...                 10 + 0 - 2 = ...

**Câu 3: Khoanh tròn vào số lớn nhất:**

a/ 3, 7, 5, 9, 8

b/ 1, 6 , 8, 10, 2

**Câu 4: Khoanh tròn vào số bé nhất:**

a/ 6, 2, 10, 3, 1

b/ 9, 7, 0, 5, 4

**Câu 5: Viết các số: 9, 5, 7, 3, 10**

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................................................

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: .............................................................

**Câu 6: Viết phép tính thích hợp:**

a/ Có: 8 con chim                   b/ Có: 5 con gà

Bay đi: 4 con chim.                 Mua thêm: 4 con gà

Còn: .... con chim?                 Có tất cả: .... con gà?

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt 


c/ Có: 8 quả bóng                  d/ Hà có: 5 nhãn vở

Cho: 3 quả bóng                   Lan có: 4 nhãn vở

Còn: ... Quả bóng?                  Cả hai bạn: ..... nhãn vở?

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt 

**Câu 7: Nhìn tranh viết phép tính thích hợp:**



Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt 

**Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ ….**

9 + 1 – 3 = ….            10 – …. = 7

10 – 4 – 2 = ….            …. – 5 = 5

8 – 3 + 2 = ….             9 – …. = 4

5 + 4 – 3 = ….             …. + 3 = 7

6 – 3 + 4 = ….             7 – …. = 0

**Câu 14. Đọc các số :**

15 : .................….. …… 14 : ...................................

18 : ..................................... 20 : ....................................

13 : ................................. ….. 16 : ...................................

18 : ..................................... 10 : ....................................

11 : ................................. ….. 19 : ...................................

17 : ..................................... 12 : ....................................

**ĐỀ ÔN TẬP – (ĐỀ 8)**

**Câu 1. Đặt tính rồi tính:**

4 + 13 19 - 5 10 + 6 10 – 3

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

**Câu 2. Tính:**

18 - 2 + 3 = ….. 11 + 7 – 4 = …..

10 - 5 + 2 = ….. 13 + 5 – 6 = …..

**Câu 3. ( 0,5 điểm). Tính:**

19 cm – 6 cm = … 10 cm + 7 cm = …

12 cm + 5 cm = … 10 cm - 6 cm = …

**Câu 4.** ( 1 điểm). **Hình vẽ bên có**:

- Có … hình tam giác.

**Câu 5. Đánh dấu x vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng dưới đây:**

A

• D

•

M

•

|  |
| --- |
|  |
|  |

a. Có 6 điểm ở trong hình vuông

b. Có 3 điểm ở trong hình vuông

N.

**Câu 6. *Điền số thích hợp vào chỗ chấm*** *( 1đ )*

10;.....;......;13;.....;......;......;.....; 8;......;......;11;.....;......;......;15;......;.......;......;.......;.......;

**BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 1**

**Bài 1 ( MẪU):** Lan hái được 14 bông hoa, Thanh hái được 5 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  Lan hái: ... 14 bông hoa Thanh hái: ... 5 bông hoa  Cả hai:……bông hoa ? | **Bài giải**  Số bông hoa cả hai bạn hái được là:  14 + 5 = 19 ( bông hoa)  Đáp số: 19 bông hoa |

**Bài 2: ( Mẫu)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  Có: 10 quả bóng  Thêm: 8 quả bóng  Có tất cả: ...... quả bóng? | **Bài giải**  Số quả bóng có tất cả là:  10 + 8 = 18 (quả bóng)  Đáp số: 18 quả bóng |

**Bài 3:** Anh có 10 que tính, em có 7 que tính. Hỏi anh và em có tất cả bao nhiêu que tính?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  Anh có: ....... que tính  Em có: ........ que tính  Tất cả có:... que tính? | **Bài giải**  .........................................................................  .........................................................................  ......................................................................... |

**Bài 4:** Tổ 1 có 10 học sinh, tổ 2 có 9 chục học sinh. Hỏi cả hai tổ có bao nhiêu học sinh?

**Tóm tắt**

|  |  |
| --- | --- |
| Tổ 1 : .......học sinh  Tổ 2 : ........ học sinh  Cả hai tổ :... học sinh? | **Bài giải**  ..................................................................................  ……..........................................................................  ……........................................................................... |

**Bài 5: ( Mẫu)**  Dũng có 9 nhãn vở. Dũng cho 5 nhãn vở. Hỏi Dũng còn lại bao nhiêu nhãn vở?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  Có: 9 nhãn vở  Cho: 5 nhãn vở  Còn lại: ….. nhãn vở? | **Bài giải**  Số nhãn vở Dũng còn lại là:  9 - 5 = 4 ( nhãn vở)  Đáp số: 4 nhãn vở |

**Bài 6:** Anh có 17 hòn bi. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  .......................................................  .......................................................  ....................................................... | **Bài giải**  …………………..........................................  .......................................................................  ....................................................................... |

**Bài 7:** Lớp 2 A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2 B có ít hơn lớp 2 A là 4 học sinh giỏi. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh giỏi?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  .......................................................  .......................................................  ....................................................... | **Bài giải**  …………………............................................  .........................................................................  ....................................................................................... |

**Bài 8:** Nhà bạn Nam 6 con vịt và 12 con ngan. Hỏi nhà bạn Nam có tất cả bao nhiêu con vịt, con ngan?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  .......................................................  .......................................................  ....................................................... | **Bài giải**  …………………..............................................  ...........................................................................  ........................................................................... |
|  |  |

**Bài 9:** Lớp học có 10 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  .......................................................  .......................................................  ....................................................... | **Bài giải**  …………………...................................................  ...............................................................................  ............................................................................... |

**Bài 10:** An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  .......................................................  .......................................................  ....................................................... | **Bài giải**  …………………....................................................  ................................................................................  ............................................................................... |

**Bài 11:** Lớp em có 19 bạn; có 4 bạn đi học vẽ. Số bạn còn lại đi học hát. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn học hát?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  .......................................................  .......................................................  ....................................................... | **Bài giải**  ………………….....................................................  ...............................................................................  ............................................................................... |

**Bài 12:** Lớp em có 12 bạn xếp loại khá và 7 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  .......................................................  .......................................................  ....................................................... | **Bài giải**  …………………..................................................  .............................................................................  .............................................................................. |

**Câu 13.** Lan hái được 10 quả cam, An hái được 7 quả cam. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu quả cam ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  .......................................................  .......................................................  ....................................................... | **Bài giải**  …………………...................................................  ..............................................................................  .............................................................................. |

**Câu 14.** Tâm có 15 quả bóng , Nam có ít hơn Tâm 4 quả bóng . Hỏi Nam có bao nhiêu quả bóng ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  .......................................................  .......................................................  ....................................................... | **Bài giải**  …………………....................................................  ................................................................................  ................................................................................ |

**Bài 15:** Lớp em có 18 bạn; có 5 bạn đi học hát. Số bạn còn lại đi học vẽ. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn học vẽ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  .......................................................  .......................................................  ....................................................... | **Bài giải**  ………………….....................................................  ...............................................................................  ............................................................................... |

**Bài 16:** Nhà bạn Na 8 con gà và 11 con vịt. Hỏi nhà bạn Nam có tất cả bao nhiêu con vịt, con gà?

|  |  |
| --- | --- |
| **Tóm tắt**  .......................................................  .......................................................  ....................................................... | **Bài giải**  …………………..............................................  ...........................................................................  ........................................................................... |