**Ôn tập chung**

**I.Yêu cầu cần đạt:**

- Viết được phép cộng, phép trừ theo tình huống.

- Tính cộng, trừ trong phạm vi 10. So sánh, điền đúng dấu.

**II.Đồ dùng dạy học:**

- Ti vi, học liệu điện tử

I**II. Các hoạt động dạy – học :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| **\*HĐ Khởi động:**  - Cho HS chơi trò chơi đố bạn các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.  **\* HĐ Luyện tập**  **Bài 1:( 78)**  - GV nêu yêu cầu bài.  - GV hướng dẫn  - GV nhận xét.  **Bài 3( 79 )**  - GV nêu yêu cầu bài.  **-** GV hướng dẫn, yêu cầu HS làm bài vào vở.  - GV nhận xét  **Bài 1: (80 )**  **-** GV HD, yêu cầu HS nêu phép tính tương ứng.  - GV nhận xét.  **Bài 4:( 81)**  - GVHD cách lựa chọn số  - GV nhận xét  **Bài 6: ( 82)**  - GVHD cách nêu số bằng cách thực hiện phép cộng, trừ tìm số còn thiếu  - GV nhận xét  **\* Củng cố - dặn dò.**  - NX chung giờ học  - Dặn dò HS chuẩn bị cho bài sau. | - HS cả lớp thực hiện  - HS nêu lại yêu cầu bài.  Đọc câu hỏi: Còn bao nhiêu quả thông chưa được nhặt?  - HSQST, chọn phép tính đúng:  5 – 2 = 3  - HS nêu lại yêu cầu bài.  - HS cả lớp thực hiện làm vài vào vở  9 – 2 > 7 – 1 5 – 2 = 8 – 3 – 2  9 – 5 < 4 + 2  - HSQST, nêu phép tính đúng và trả lời câu hỏi.  a, 6 + 4 = 10  Có tất cả 10 quả bóng đỏ, vàng, xanh.  b, 10 – 2 = 8  Còn 8 quả cả ba màu.  **- HS đọc yêu cầu**  **- HS thực hiện làm miệng**  **a, 8 – 2 = 6 7 – 1 = 6**  **b, 2 + 3 + 1 = 6 4 + 2 + 1 = 7**  **- HS thực hiện nối tiếp**  **5 + 2 = 7 7 – 4 = 3 9 – 4 = 5**  **3 + 6 = 9 6 – 3 = 3 8 – 5 = 3** |

**IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có**)

…………………………………………………………………………………….