**KẾ HOẠCH BÀI DẠY**

**MÔN: *TOÁN- LỚP 2***

**Tên bài học BÀI : ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 (Tiết 2)**

# **Tiết chương trình: 81**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

- Ôn tập các số trong phạm vi 100: so sánh số, dãy số thứ tự theo quy luật.

- Phát triển bản thân.

-Tư duy và lập luận toán học: Biết đổi chỗ hai chiếc lá để sắp các số theo đúng thứ tự.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

**1. Giáo viên:**

- Sách Toán lớp 2; phiếu BT2, tranh minh họa BT5, 6, 7.

**2. Học Sinh:**

- Sách học sinh, vở bài tập; bảng con.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***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 13  - Nhận xét, tuyên dương.  -> Giới thiệu bài học mới: Ôn tập các số trong phạm vi 100  **2. Thực hành – luyện tập**  **Bài 5. Điền dấu >, =, <?**  - Mời HS đọc xác định yêu cầu bài tập, sau đó thưc hiện vào phiếu  - Sửa bài, nhận yêu cầu HS giải thích.  Nhận xét chung, tuyên dương  **Bài 6. Số nào lớn nhất, số nào bé nhất?**  - Hướng dẫn HS Quan sát tranh, làm vào bảng con.  - Chọn bảng đúng sửa bài. Lưu ý: số có 1 chữ số và số có hai chữ số, mời 1HS đọc lại các số  **Bài 7: Đổi chỗ hai chiếc lá để các số được sắp xếp theo thứ tự:**  a) Từ bé đến lớn  b) Từ lớn đến bé  Yêu cầu HS quan sát thật kĩ các chiếc lá ở câu a và b. Ghi kết quả vào vở BT.  - Sửa bài, nhận xét chung. | - HS thực hiện  -HS xác định yêu cầu bài  ***34>30 51>28 70+4=74***  ***9<22 75>57 9+5=5+9***  -Số lớn nhất : 81  -Số bé nhất: 8  a)Từ bé đến lớn: 38,40,48,84  b)Từ lớn đến bé: 97,90,79,75  -HS viết kết quả vào vở BT  -HS lắng nghe |

**IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC :**

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

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