**Môn: Toán Lớp : 1**

**Tên bài học:** **SỐ 6 (tiết 2)**

**Tiết: 19**

**Thời gian thực hiện: 21/10/2024**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

- Đếm, lập số, đọc, viết số 6.

- Nhận biết được thứ tự dãy số từ 1 đến 6.

- So sánh các số trong phạm vi 6.

- Phân tích, tổng hợp số.

Vận dụng, phân loại nhóm các đối tượng theo dấu hiệu.

- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, sự dụng công cụ, phương tiện toán học, giao tiếp toán học.

- Tích hợp: An toàn giao thông.

**II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:**

1. GV:

- 6 khối lập phương, các thẻ chữ số từ 1 đến 6.

2. HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| 5’ | 1. HĐ mở đầu: |  |
|  | \* Mục tiêu: Giới thiệu bài, tạo tâm thế cho HS vào bài học mới.  \* Cách tiến hành: |  |
|  | - GV yêu cầu HS hát. | - HS hát. |
|  | - GV yêu cầu HS đếm và tách, gộp các số trong phạm vi 6. | - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. |
|  | - Nhận xét, tuyên dương.  - Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài: Số 6 (tiết 2). | - HS lắng nghe.  - HS nhắc lại tựa bài: Số 6 (tiết 2). |
| 25’ | 2. HĐ Luyện tập: |  |
|  | \* Mục tiêu: Giúp HS nhận biết thứ tự dãy số và so sánh số trong phạm vi 6. |  |
|  | \* Cách tiến hành: |  |
|  | 🟏 Bài 1: |  |
|  | - GV cho HS quan sát tranh bài 1 trang 39 SGK. | - HS quan sát tranh. |
|  | - Yêu cầu HS thảo luận rồi viết số vào bên dưới mỗi cột chấm tròn. | - HS thảo luận rồi làm bài. |
|  | - Nhận xét, tuyên dương. | - HS trình bày. |
|  | - Yêu cầu HS thảo luận rồi viết số còn thiếu vào dãy số đã cho. | - HS thảo luận rồi làm bài. |
|  | - Nhận xét, tuyên dương. | - HS trình bày. |
|  |  |  |
|  | - Yêu cầu HS dùng thẻ chữ số chơi so sánh số. | - HS làm bài. |
|  | - Nhận xét, tuyên dương. | - HS trình bày. |
|  | - Yêu cầu HS chọn những số bé hơn 6. | - HS làm bài. |
|  | - Nhận xét, tuyên dương. | - HS trình bày. |
|  | 🟏 Bài 2: |  |
|  | - GV giới thiệu các biển báo giao thông:  + Biển màu xanh: Được phép.  + Biển màu đỏ: không được phép.  + Biển tròn màu đỏ: Biển cấm.  + Biển màu xanh: Biển chỉ dẫn.  + Tên biển báo: Chỉ được phép rẽ trái.  + Biển không được phép rẽ trái.  + Biển cấm đi ngược chiều.  + Biển chỉ dẫn: Đường người đi bộ sang ngang. | - HS nghe. |
|  | - GV hướng dẫn HS phân tích:  + Sơ đồ tách - gộp số (4 gồm 2 và 2, 4 gồm 3 và 1).  - GV giải thích: 4 biển gồm: 2 xanh, 2 đỏ/ 2 trên 2 dưới/ 3 tròn 1 vuông/ 3 không có hình người và 1 có hình người. | - HS quan sát, lắng nghe. |
|  | - Yêu cầu HS thảo luận và làm bài còn lại. | - HS thảo luận. |
|  | - Các nhóm trình bày. | - HS trình bày. |
|  | - Nhận xét, tuyên dương. | - HS nhận xét. |
|  | 3. Củng cố, nối tiếp: |  |
|  | - GV tổ chức trò chơi: Đố bạn.  - GV hướng dẫn cách chơi:  + Bạn: Tôi đố, tôi đố.  + Lớp: Đố gì, đố gì?  + Bạn: Đố gộp 4 và mấy được 6? Mời bạn…  - Tương tự với: gộp 1 và 3 được mấy?/ 5 gồm 2 và mấy? | - HS chơi trò chơi. |
|  | - Nhận xét, tuyên dương. |  |
|  | - Dặn: Về nhà các em tập nói các cách tách – gộp số từ 2 tới 6. Xem trước bài sau: Số 7. | - HS lắng nghe. |

**IV: ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(nếu có):**

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