**TUẦN 2****4** LUYỆN TẬP TOÁN

**LUYỆN TẬP**

**I. Yêu cầu cần đạt:**

- Học sinh quay kim trên mặt đồng hồ chỉ đúng theo yêu cầu.

- Thực hiện được các phép tính đơn giản với các số đo thời gian.

**II. Đồ dùng dạy học:**

**-** Ti vi chiếu nội dung bài tập.Mô hình mặt đồng hồ.

**III. Các hoạt động dạy học:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| **\* HĐ1: Khởi động:**  - GV cho lớp hát và vận động.  - GV giới thiệu và ghi đầu bài .  **\*HĐ2: Luyện tập:**  **Bài 1:** **Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:**  a, 6 giờ 30 phút, 12 giờ rưỡi, 10 giờ 30 phút, 16 giờ rưỡi  b, 3 giờ 15 phút, 24 giờ,  20 giờ 15 phút, 23 giờ 15 phút.  + 24 giờ hay còn gọi là mấy giờ ?  GV nhận xét  **Bài 2: Tính**  9 giờ + 6 giờ = 16 giờ + 7 giờ =  15 giờ - 7 giờ = 22 giờ - 6 giờ =  4 giờ x 5 = 18 giờ : 2 =  GV chữa bài  **Bài 3: Số?**  a. Một ngày có ….giờ ; khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau được tính là …ngày hay …giờ.  b. Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm trước đến:  - 6 giờ sáng hôm sau là: ….giờ  - 12 giờ trưa hôm sau là: ….giờ  - 3 giờ chiều hôm sau là: … giờ  GV chữa bài.  **\* Củng cố, dặn dò:**  - GV nhận xét tiết học. | - HS hát và vận động  - HS ghi đầu bài vào vở.  **Bài 1: Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:**  - HS quay kim trên mặt đồng hồ CN.  - HS chia sẻ về kim ngắn, kim dài.  **a**. Kim ngắn chỉ số giờ ( yêu cầu) và kim dài chỉ số 6.  6 giờ 30 phút, 12 giờ rưỡi, 10 giờ 30 phút, 16 giờ rưỡi  b. Kim ngắn chỉ số giờ ( yêu cầu) và kim dài chỉ số 3.  3 giờ 15 phút, 24 giờ,  20 giờ 15 phút, 23 giờ 15 phút  + 24 giờ hay còn gọi là 12 giờ đêm.  **Bài 2:**  - HS làm vào nháp CN, chia sẻ trước lớp.  9 giờ + 6 giờ = 15 giờ  15 giờ - 7 giờ = 8 giờ  4 giờ x 5 = 20 giờ  16 giờ + 7 giờ = 23 giờ  22 giờ - 6 giờ = 16 giờ  18 giờ : 2 = 9 giờ  **Bài 3:**  - HS làm bài cá nhân. Chia sẻ trước lớp.  a. Một ngày có **24** giờ ; khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau được tính là **1** ngày hay **24** giờ.  b. Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm trước đến:  - 6 giờ sáng hôm sau là: 6 giờ  - 12 giờ trưa hôm sau là: 12 giờ  - 3 giờ chiều hôm sau là: 15 giờ |

**IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:**

……………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LUYỆN TẬP TOÁN

**LUYỆN TẬP**

**I. Yêu cầu cần đạt:**

- Biết xem lịch để xác định được số ngày trong tháng và ngày đó vào thứ mấy.

- Biết các thời gian tương ướng các hoạt động của mình trong ngày..

**II. Đồ dùng dạy học:**

**-** Ti vi chiếu nội dung bài tập.

**III. Các hoạt động dạy học:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| **HĐ 1: Khởi động :**  - GV cho lớp hát và vận động.  - GV giới thiệu và ghi đầu bài .  **\*HĐ 2: Luyện tập**  **Bài 1**: **Xem tờ lịch tháng 11, trả lời các câu hỏi:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tháng 11 | | | | | | | | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ nhật | |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |   a, Tháng 11 gồm có bao nhiêu ngày?  b, Ngày 20 tháng 11 vào thứ mấy?  c, Các ngày thứ Tư trong tháng 11 là ngày nào?  d, Thứ Sáu tuần này là ngày 11, thứ Sáu tuần sau là ngày nào?  GV nhận xét.  **Bài 2. Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 8 sau:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tháng 8 | | | | | | | | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ nhật | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  | 9 |  | 11 | 12 | 13 |  | |  | 16 | 17 |  |  | 20 | 21 | | 22 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 |  | 31 |  |  |  |  |   - GV nhận xét.  **Bài 3.** **Quan sát tờ lịch tháng 8 của bài tập 3, trả lời câu hỏi:**  a, Thứ Hai gồm có bao nhiêu ngày? Đó là ngày nào?  b, Chủ nhật gồm có bao nhiêu ngày? Đó là ngày nào?  c, Ngày 17 tháng 8 là thứ mấy ?  d, Ngày 28 tháng 8 là ngày thứ mấy ?  - GV chữa bài.  **Bài 4:**  Xem đồng hồ và cho biết:  a. Buổi sáng, lúc 6 giờ 30 em đang làm gì?  b. Em làm gì lúc 11 giờ trưa?  c. Buổi chiều, em thường làm gì lúc 17 giờ?  d. Em thường làm bài tập về nhà lúc mấy giờ?  e. Khoảng mấy giờ, em đi ngủ?  - GV chữa bài.  **\*Củng cố dặn dò.**  - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS. | - HS hát và vận động  - HS ghi đầu bài vào vở.  **Bài 1.**  - HS làm cá nhân, chia sẻ trước lớp.  a. Tháng 11 gồm có 30 ngày.  b. Ngày 20 tháng 11 vào chủ nhật.  c. Các ngày thứ Tư trong tháng 11 là ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30.  d, Thứ Sáu tuần này là ngày 11, thứ Sáu tuần sau là ngày 18.  **Bài 2.**  - HS làm nháp, chia sẻ trước lớp.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tháng 8 | | | | | | | | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ nhật | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **8** | 9 | **10** | 11 | 12 | 13 | **14** | | **15** | 16 | 17 | **18** | **19** | 20 | 21 | | 22 | **23** | **24** | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | **30** | 31 |  |  |  |  |   **Bài 3**.  - HS làm nhóm 2, chia sẻ trước lớp.  a, Thứ Hai gồm có 5 ngày. Đó là ngày 1, ngày 8, ngày 15, ngày 22, ngày 29.  b, Chủ nhật gồm có 4 ngày. Đó là ngày 7, ngày 14, ngày 21, ngày 28.  c, Ngày 17 tháng 8 là thứ tư.  d, Ngày 28 tháng 8 là ngày chủ nhật.  **Bài 4**.  - HS làm cá nhân, chia sẻ trước lớp.  Xem đồng hồ và cho biết  a. Buổi sáng, lúc 6 giờ 30 em đang ăn sáng.  b. Lúc 11 giờ trưa em tan học.  c.Buổi chiều, em thường đi đạp xe lúc 17 giờ.  d. Em thường làm bài tập về nhà lúc 19 giờ 30 phút ( hay 7 giờ 30 phút tối)  e. Khoảng 21 giờ 30 phút ( hay 9 giờ 30 phút tối), em đi ngủ. |

**IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:**

……………………………………………………………………………………