**KẾ HOẠCH BÀI DẠY**

**MÔN: *TOÁN- LỚP 2***

**Tên bài học:BÀI : ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 (TIẾT 1)**

# **Tiết chương trình: 80**

# **Thời gian dạy: Ngày 26 tháng 12 năm 2024.**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

- Biết các số trong phạm vi 100: cấu tạo số, sơ đồ tách- gộp, dãy số theo thứ tự quy luật, ước lượng

- Phát triển bản thân.

- Tư duy và lập luận toán học: Nhận biết được số con kiến trong ảnh đã che khuất.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

**1. Giáo viên:**

- Sách Toán lớp 2; tranh minh họa BT1, 3, 4; bảng phụ, phiếu BT2.

**2. Học Sinh:**

- Sách học sinh, vở bài tập; bộ thiết bị học toán; bảng con.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***TG*** | ***HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN*** | ***HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH*** |
| ***5’***  ***30’*** | **1. Hoạt động mở đầu**  - Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Ai nhanh hơn  - GV chia lớp thành hai đội A – B  - Hai đội luân phiên nhau đọc nhanh các phép tính trong bảng trừ 12  - Nhận xét, tuyên dương.  - Giới thiệu bài học mới: Ôn tập các số trong phạm vi 100  **2. Thực hành – luyện tập**  **Bài 1**  **-** Biết tách và gộp số  a) Có tất cả? Chấm tròn  - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát thẻ và làm vào vở bài tập  - Mời HS nêu kết quả  - Nhận xét, tuyên dương.  b) dùng sơ đồ tách, gộp      **Bài 2: Đúng (đ) hay sai (s)**  **-** HS biết đọc viết số có hai chữ số  - Giáo viên yêu cầu HS làm vào phiếu  - Sửa bài, yêu cầu HS giải thích  **Bài 3: Số**  **-** Giúp học sinh nhận biết thứ tự các số  - Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng  - GV nhận xét, tuyên dương.  **Bài 4:**Hình cuối cùng có bao nhiêu con kiến?  - Yêu cầu HS quan sát ảnh và ghi kết quả vào bảng con  - Viết số con kiến bốn hình theo thứ tự: 2,5,8,11 (đếm thêm 3)  -GV nhận xét | - HS tham gia chơi.  - HS nhắc lại  - Đọc xác định yêu cầu  - Thực hiện  - Nêu kết quả  a) Có 96 chấm tròn  90  96  6  90  96  6  - Đọc xác định yêu cầu  - HS làm vào phiếu  a) 34 đọc là:  Ba bốn  sư  đ  đ  Ba mươi bốn  Ba mươi tư  b) Bảy mươi mốt viết là:  sư  đ  71  701  s  đ  đ  c) 62 gồm:  60 chục và 2 đơn vị  6 chục và 2 đơn vị  60 và 2  **-** 4 học sinh đại diện 2 đội thi đua tiếp sức điền các số vào dãy số.  a) 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100  b) 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72  c) 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73  d) 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67  - Giải thích cách làm  - Đọc lại dãy số  - Đọc xác định yêu cầu  -Đọc kết quả: Hình cuối cùng có 17 con kiến.  - Lắng nghe |

**IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC :**

**…………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**