|  |
| --- |
| **KẾ HOẠCH BÀI DẠY** |
| Môn học/hoạt động giáo dục:  | **TOÁN** |  Lớp 3Đ |
| Tên bài dạy:  | **EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (Tiết 2)**  | Tiết: | 162 |
| Thời gian thực hiện: ngày 29 tháng 04 năm 2025 |

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

**1. Năng lực đặc thù:**

- Thực hành cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000 và vân dụng để tính giá trị của biểu thức và giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

- Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên bảng số liệu thống kê.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

**2. Năng lực chung.**

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

**3. Phẩm chất.**

- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

**1. Giáo viên**

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

**2. Học sinh**

- VBT, bảng con.

**III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| **5’** | **1. Hoạt động khởi động:** |
|  | - GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.+ Câu 1:+ Câu 2: - GV Nhận xét, tuyên dương.- GV dẫn dắt vào bài mới: *Tiết học hôm nay cô và cả lớp cùng tiếp tục ôn lại những gì đa học qua các bài tập tiếp theo: Em ôn lại những gì dã học (T2)* | - HS tham gia trò chơi+ Trả lời:+ Trả lời- HS lắng nghe. |
| **25’** | **2. Hoạt động Luyện tập, thực hành:** |
|  | **Bài 4.** (Làm việc nhóm 2)**: Bảng sau cho biết số trường tiểu học ở Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2019:****- Đọc bảng trên và trả lời câu hỏi:**- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.a) Năm học nào có số lượng trường Tiểu học nhiều nhất?b) Số lượng trường Tiểu học năm học 2017-2018 ít hơn số lượng trường Tiểu học năm học 2016-2017 là bao nhiêu trường?c) Làm tròn số trường Tiểu học ở Việt Nam trong bảng trên đến hàng nghìn và đọc các số vừa làm tròn.d) Tuấn nhân xét: “Số lượng trường Tiểu học ở Việt Nam giảm dần qua các năm học”. Em có đồng ý với nhận xét của Tuấn không?- GV Nhận xét, tuyên dương.**Bài 5.** (Làm việc nhóm 4)- GV chia nhóm 4, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.- GV Nhận xét, tuyên dương. | - HS làm việc theo nhóm.- Đại diện các nhóm trình bày:a) Năm học 2015-2016 có số lượng trường Tiểu học nhiều nhất.b) Số lượng trường Tiểu học năm học 2017-2018 ít hơn số lượng trường Tiểu học năm học 2016-2017: 88 trường.c) Đọc sác số vừa làm tròn: 16 000; 16 000, 15 000, 14 000.d) Em đồng ý với nhận xét của Tuấn.- HS lắng nghe.- HS làm việc theo nhóm.- Đại diện các nhóm trình bày:a) Ước lượng tầm 1 000gb) Ước lương tầm 6 000 ml |
| **4’** | **4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm.** |
| **1’** | **Bài 6**. (Làm việc nhóm đôi)- GV hướng dẫn các nhóm cách trao đổi:a) Các em cần lựa chọn 2 món đồ em muốn mua và tính số tiền cần trả.b) Thảo luận: Nếu em có 100 000 đồng em lựa chọn những đồ vật nào để mua được nhiều loại nhất.- GV chia nhóm 2, các nhóm thảo luận và chọn theo yêu cầu.- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.**5. Hoạt động Củng cố và nối tiếp:** - GV nhận xét, khen ngợi HS.- Dặn HS chuẩn bị bài sau**.** | - HS lắng nghe- HS làm việc theo nhóm.- Đại diện các nhóm trình bày:VD:a) Em mua 1 quyển sách và 1 quả bóng hết 98 000 đồng.b) Nếu em có 100 000 đồng em lựa chọn mua: máy bay, quyển sách và rubic.- HS lắng nghe |
|  |  |

**IV. Điều chỉnh sau bài dạy:**

.................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................