**Số bị chia – Số chia – Thương. Bảng chia 3**

**PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 23 – TOÁN 2**

**Một phần ba. Tìm một thừa số của phép nhân**

1. **Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phép nhân** | **Phép chia** | **Số bị chia** | **Số chia** | **Thương** |
| 2 x 4 = 8 | 8 : 2 = 4 |  |  |  |
| 8 : 4 = 2 |  |  |  |
| 2 x 6 = 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Số?**
2. 2 x = 10 10 : = 2 10 : = 5
3. 2 x = 14 14 : = 7 : 2 = 7
4. **Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:**

9 : 3

6 : 3

21 : 3

15 : 3

3 : 3

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

30 : 3

27 : 3

12 : 3

18 : 3

24 : 3

1. a) Có 30 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

 ………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………

1. Có 30 học sinh chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh.

Hỏi có tất cả mấy nhóm?

Bài giải

 ………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………

1. **a) Viết dấu (x) vào ô trống dưới hình đã tô màu  hình đó:**

1. **Tô màu  số điện thoại dưới đây:**

🕾 🕾 🕾

🕾 🕾 🕾

🕾 🕾 🕾

🕾 🕾 🕾

🕾 🕾 🕾 🕾

🕾 🕾 🕾 🕾

🕾 🕾 🕾 🕾

1. **Tìm x**
2.  b)  c) 

………………. ………………. ……………..

………………. ………………. ……………..

………………. ………………. ……………..

1. **Tìm thương của phép chia (theo mẫu), biết số bị chia và số chia lần lượt là:**

16 và 2 b) 14 và 2 c) 10 và 2 d) 20 và 2

 Thương là: ……………… …………….. ………………

1. : 2 = 8 ………………. …………….. ……………….
2. **Từ ba số 3, 18, 6 hãy lập một phép nhân và hai phép chia đúng , rồi viết các phép nhân, chia đó và các số thích hợp vào ô trống:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phép nhân** | **Phép chia** | **Số bị chia** | **Số chia** | **Thương** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Số?**

 x 4

3

 : 2

 : 2

 x 7

10

10 : 2 x 7 = …… 3 x 4 : 2 = ……..

 x 6

 :3

5

24

 :2

 :3

 24 : 3 : 2 = …… 5 x 6 : 3 = ……..

1. **Không tính, viết ngay kết quả tìm x:**
2.  b)  c) 

 ………………. ………………. …………………..

 ………………. ………………. …………………..