|  |
| --- |
| **KẾ HOẠCH BÀI DẠY** |
| **Môn:** | **Toán** |
| **Lớp:** | **5A** |
| **Tên bài dạy:** | Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên (Tiết 1) |
| **Tiết CT:** | **155** |
| **Thời gian dạy:** | **Thứ Sáu ngày 18/4/2025** |

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

- Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng: đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự được các dãy số tự nhiên, làm tròn các số tự nhiên, thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, các số tự nhiên, tính giá trị của biểu thức với số tự nhiên. Vận dụng kiến thức, kĩ năng về số và phép tính với các số tự nhiên để giải quyết vấn đề gắn với cuộc sống. Thực hiện được các thao tác tư duy (ở mức độ đơn giản), đặc biệt biết quan sát, tìm kiếm sự tương đồng và khác biệt trong những tình huống quen thuộc và mô tả được kết quả của việc quan sát. Nêu được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận. Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề. Bước đầu chỉ ra được chứng cứ và lập luận có cơ sở, có lí lẽ trước khi kết luận.

*- Năng lực giao tiếp và hợp tác:* Chủ động trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi qua các hoạt động nhóm đôi, nhóm bốn và trình bày trước lớp. *Năng lực tự chủ và tự học:* Tự giác làm bài, cố gắng tính toán đúng. *Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:* Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua tìm hiểu, trả lời câu hỏi và nêu ra được các ý kiến thắc mắc.

*- Phẩm chất nhân ái:* Giúp đỡ bạn bè trong quá trình học tập, yêu thương mọi người xung quanh. *Phẩm chất trách nhiệm:* nghiêm túc, lắng nghe và chú ý khi học tập, hình thành lối sống có trách nhiệm với cộng đồng.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

– GV chuẩn bị: máy tính, máy chiếu, tranh minh hoạ nội dung bài đọc.

– HS chuẩn bị: SGK; bảng phụ, phiếu học tập, vở ô li hoặc vở bài tập.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN** |  **HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH** |
| **1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU**– Trò chơi: Hái táo (Hái táo vào rổ thích hợp với phép tính giữa viết và đọc các số tự nhiên)-GV giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi và thời gian chơi.VD:  Tám mươi ba triệu bốn trăm nghìn - 83400000 Hai mươi mốt nghìn - 21000-GV nhận xét, tuyên dương.– GV giới thiệu bài: Trong trò chơi vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau ôn lại về số tự nhiên. Bài học hôm nay chúng ta hãy cùng nhau ôn về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên nhé !-GV ghi bảng : **Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên.****2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP****Bài 1:** - GV cho HS đọc yêu cầu bài tập 1.- GV cho học sinh làm vào vở bài tập. 2 HS làm bảng lớp.-GV quan sát, hỗ trợ HS- GV nhận xét; tuyên dương.\* Trò chơi: Truyền điện ( lấy ví dụ về số chẵn, số lẻ)-GV nhận xét, tuyên dương và lưu ý HS về số tự nhiên**Bài 2:** 1. > , < , =
2. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn

- Nêu lại cách so sánh ? -GV quan sát và giúp đỡ HS-GV nhận xét, tuyên dương+ Lưu ý HS: những lỗi thường gặp khi so sánh, sắp xếp các số có nhiều chữ số.**3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG****Bài 3** 1. Lập các số có 8 chữ số, đọc và nêu giá trị của từng chữ số trong số đó
2. Làm tròn số em vừa lập đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

- GV quan sát, hỗ trợ HS -GV nhận xét, cho HS nêu lại cách làm tròn số đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.**\*Củng cố - nối tiếp:**- Bài học hôm nay giúp các em biết thêm điều gì ? -GV nhận xét, tuyên dương - Học sinh về nhà áp dụng làm tròn số vào trong cuộc sống.- Chuẩn bị cho tiết 2. | - Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên.-HS nhận xét, bổ sung (nếu có).-HS bình chọn nhóm thắng cuộc.-HS lắng nghe-HS lắng nghe-HS ghi tên bài vào vở và đọc tên bài nối tiếp.-HS làm vào vở bài tập-HS trình bàya)b) 83 400 0001. 00 000 000

c)Các số chẵn là: 731 986; 10 002 000 Các số lẻ là: 5 392 107, 699 540 001d)700 807 = 7 000 000 + 800 + 7200 123 460 = 200 000 000 + 100 000 + 20 000 + 3 000 + 400 + 60e) -HS nhận xét, bổ sung.-HS lắng nghe+ HS tham gia trò chơi-HS lắng nghe-HS đọc yêu cầu và phân tích.-Ta so sánh theo thứ tự từng hàng cho đến hàng đơn vị cuối cùng. - Thảo luận theo nhóm 4 làm vào phiếu bài tập. - Đại diện nhóm trình bày trước lớp a) 92 504 < 103 60050 140 < 63 140 28 906 > 28 809620 300 > 307 3005 500 500 > 5 050 5553 200 000 < 32 triệub) 606 060; 666 060; 6 066 060; 6 606 060.-HS nhận xét, bổ sung-HS lắng nghe-HS đọc và phân tích yêu cầu bài 3- Thảo luận theo nhóm 2, hỏi – đáp. - Trình bày trước lớp 2-3 nhómVD: 1. 82 050 000, 73 896 008, …
2. 82 000 000, 74 000 000,…

- HS nhận xét, bổ sung- HS lắng nghe-HS chia sẻ cảm nghĩ cá nhân-HS lắng nghe |

**IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………