**TuÇn 25**

# **TiÕt :** **To¸n**.

# **Thùc hµnh xem ®ång hå** **(tiÕt 2)**

**I/. Môc tiªu: Gióp häc sinh**:

+**KT**: TiÕp tôc cñng cè biÓu t­îng vÒ thêi gian (thêi ®iÓm, kho¶ng thêi gian).

**+KN**: Cñng cè c¸ch xem ®ång hå (chÝnh x¸c ®Õn tõng phót, kÓ c¶ tr­êng hîp mÆt ®ång hå cã ghi sè La M·).

+**T§:** Cã hiÓu biÕt vÒ thêi ®iÓm lµm c¸c c«ng viÖc h»ng ngµy cña hs

**II/. §å dïng d¹y häc:**

**- Gi¸o viªn**: §ång hå ®iÖn tö, m« h×nh ®ång hå.

**- Häc sinh**: Vëly,

**III/. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:**

**1.Ổn định tổ chức:1 phút**

**2.Tiến trình giờ dạy:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thêi gian** | **Néi dung kiÕn thøc** | **C©c ho¹t ®éng** | |
| **H§ cña thÇy** | **H§ cña trß** |
| 3’ | A. KiÓm tra bµi cò | \* GV cho häc sinh quay kim trªn m« h×nh ®ång hå.  + GV nhËn xÐt . | - 3 hs |
|  | B. Bµi míi |  |  |
| 1’ | **1. Giíi thiÖu bµi:** | GV ghi ®Ò bµi |  |
| 32’ | **3. LuyÖn tËp** |  |  |
| 12  9 3  6  12  9 3  6 | **Bµi 1**: Xem tranh råi tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:  a) An tËp thÓ dôc lóc mÊy giê? (6 giê 10 phót).  b) An ®Õn tr­êng lóc mÊy giê? (7 giê 12 phót).  c) An ®ang häc bµi lóc mÊy giê? (10 giê 24 phót)  d) An ¨n c¬m chiÒu lóc mÊy giê? (6 giê kÐm 15 phót)  e) An ®ang xem truyÒn h×nh lóc mÊy giê? (20 giê 7 phót).  g) An ®ang ngñ lóc mÊy giê? (22 giê kÐm 5 phót). | -GV h­íng dÉn häc sinh ®äc ®Ò x¸c ®Þnh ®Ò tr¶ lêi c©u hái.  - HS ch÷a bµi  - GV nhËn xÐt ,ch÷a bµi.  + HS quay ®ång hå theo thêi gian biÓu cña b¹n An. | - 1 HS ®äc yªu cÇu  - C¶ líp lµm bµi vµo vë.  - HS ch÷a bµi  + HS dïng m« h×nh ®ång hå ®Ó thùc hiÖn |
|  | **Bµi 2:** Vµo buæi chiÒu hoÆc buæi tèi, hai ®ång hå nµo chØ cïng thêi gian? | - Gv cho h/s ®äc ®Ò bµi  - GV gäi 6 hs lªn b¶ng ®iÒn tiÕp søc  GV Ch÷a bµi | - HS ®äc ®Ò bµi  - 6hs lªn b¶ng ®iÒn tiÕp søc  - C¶ líp cæ ®éng |
|  | **Bµi 3**: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:  a) Hµ ®¸nh r¨ng vµ röa mÆt trong bao nhiªu phót? (10 phót)  b) Tõ 7 giê kÐm 5 phót ®Õn 7 giê lµ bao nhiªu phót? (5 phót)  c) Ch­¬ng tr×nh ho¹t h×nh kÐo dµi trong bao nhiªu phót? (30 phót | - GV h­íng dÉn häc sinh tr¶ lêi c©u hái. | -häc sinh ®äc yªu cÇu,x¸c ®Þnh ®Ò, tr¶ lêi c©u hái theo h­íng dÉn cña GV. |
| 2’ | C.Cñng cè dÆn dß | VÒ nhµ xem tr­íc bµi: “Bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ” |  |

**IV. Rót kinh nghiÖm bæ sung:**

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

**TiÕt** : **M«n: To¸n.**

# **Bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ**

**I/. Môc tiªu:**

**Gióp häc sinh**:

+ **KT**:BiÕt c¸ch gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ.

**+KN**:gi¶i thµnh th¹o c¸c bµi to¸n cã liªn quan rót vÒ ®¬n vÞ.

+**T§:**Häc sinh yªu thÝch m«n to¸n.

**II/. §å dïng d¹y häc:**

**- Gi¸o viªn**: SGK

**- Häc sinh**: Vë ly.

**III/. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:**

**1.Ổn định tổ chức:1 phút**

**2.Tiến trình giờ dạy:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thêi gian** | **­­­**  **Néi dung kiÕn thøc** | **C©c ho¹t ®éng** | |
| **H§ cña thÇy** | **H§ cña trß** |
| 3’ | A. KiÓm tra bµi cò | \* GV cho HS quay kim trªn m« h×nh ®ång hå.  + GVNX vµ đánh giá. | - 3 Hs |
|  | B. Bµi míi |  |  |
| 1’ | **1. Giíi thiÖu bµi:** | gv ghi ®Ò bµi |  |
| 12’ | **2. H×nh thµnh kiÕn thøc** |  |  |
|  | * H­íng dÉn gi¶i bµi to¸n 1 (bµi to¸n ®¬n)   - Ph©n tÝch bµi to¸n  + C¸i g× ®· cho? + C¸i g× ph¶i t×m?  - Lùa chän phÐp tÝnh thÝch hîp (phÐp chia)  - C©u tr¶ lêi, phÐp tÝnh vµ kÕt qu¶ cã tªn ®¬n vÞ trong dÊu ngoÆc ®¸p sè ghi ®Çy ®ñ c¶ sè vµ tªn ®¬n vÞ.  - Muèn tÝnh sè lÝt mËt ong trong mçi can, ph¶i lÊy 35 chia cho 7   * H­íng dÉn gi¶i bµi to¸n 2 (bµi to¸n hîp cã 2 phÐp tÝnh chia vµ nh©n)   - Tãm t¾t  - LËp kÕ ho¹ch gi¶i bµi to¸n  - Tr×nh bµy bµi gi¶i   * Chèt: Khi gi¶i “Bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ” th­êng tiÕn hµnh theo 2 b­íc   + B­íc 1: T×m gi¸ trÞ 1 phÇn (thùc hiÖn phÐp chia)  + B­íc 2: T×m gi¸ trÞ nhiÒu phÇn ®ã (thùc hiÖn phÐp nh©n) | GV nªu c©u hái  - GV gäi Hs nh¾c l¹i  - GV nãi C¸ch lµm t­¬ng tù  Gièng trong SGK  Gv chèt ý chÝnh. | - Hs tr¶ lêi (ghi vë)  - Hs nh¾c l¹i  - HS l¾ng nghe |
| 23’ | **3. LuyÖn tËp** |  |  |
|  | **Bµi 1:** Tãm t¾t:  4 vØ: 24 viªn  3 vØ: … viªn?  **Gi¶i**  Sè viªn thuèc cã trong 1 vØ lµ:  24 : 4 = 6 (viªn)  Sè viªn thuèc cã trong 3 vØ lµ:  6 🞨 3 = 18 (viªn)  §¸p sè: 18 viªn | GV gäi Hs ®äc ®Ò bµi  GV gäi hs x¸c ®Þnh yªu cÇu ®Ò.  Ch÷a bµi, chèt  ? Muèn t×m sè thuèc trong ba vØ lµm thÕ nµo? | - Hs ®äc ®Ò bµi  - HS lªn b¶ng  - Líp lµm vë |
|  | **Bµi 2: Tãm t¾t:**  7 bao: 28kg  5 bao: … kg?  **Gi¶i**  Sè kg g¹o cã trong 1 bao g¹o lµ: 28 : 7 = 4 (kg)  Sè kg g¹o cã trong 5 bao g¹o lµ: 4 🞨 5 = 20 (kg)  §¸p sè: 20kg g¹o. | GV gäi Hs ®äc ®Ò bµi  GV gäi hs x¸c ®Þnh yªu cÇu ®Ò.  Ch÷a bµi, chèt  ? Muèn t×m sè g¹o trong 5 bao lµm thÕ nµo?  ? Nh¾c l¹i c¸c b­íc lµm bµi to¸n rót vÒ ®¬n vÞ? | - Hs ®äc ®Ò bµi  - HS lªn b¶ng  - Líp lµm vë |
|  | **Bµi 3:** (Dµnh cho häc sinh kh¸ giái)Cho 8 h×nh tam gi¸c, mçi h×nh nh­ h×nh sau, h·y xÕp thµnh h×nh d­íi ®©y: | GV gäi Hs ®äc ®Ò bµi  GV gäi hs lªn b¶ng  Ch÷a bµi  - Gv chèt | - Hs ®äc ®Ò bµi  - HS lªn b¶ng  - Líp lµm vë |
| 2’ | C. Cñng cè dÆn dß | - NhËn xÐt tiÕt häc |  |

**IV. Rót kinh nghiÖm bổ sung:**

# **TiÕt** : **M«n: To¸n.**

# **LuyÖn tËp**

**I/. Môc tiªu:**

**Gióp häc sinh**:

**+ KT:+** RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i “Bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ”.

+ **KN**:+¤n tËp vÒ tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt.

+**T§:+**Häc sinh yªu thÝch m«n to¸n.

**II/. §å dïng d¹y häc:** B¶ng nhãm, phÊn mµu

**III/. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:**

**1.Ổn định tổ chức:1 phút**

**2.Tiến trình giờ dạy:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thêi gian** | **­­­**  **Néi dung kiÕn thøc** | **C©c ho¹t ®éng** | | |
| **H§ cña thÇy** | **H§ cña trß** | |
| 3’ | A. KiÓm tra bµi cò Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.  **\* Bµi to¸n:** Cã 30 c¸i cèc xÕp ®Òu vµo 5 ®Üa. Hái 3 ®Üa th× xÕp ®­îc bao nhiªu c¸i cèc?  A. 15 c¸i cèc.  B. 10 c¸i cèc.  C. 18 c¸i cèc.  D. 6 c¸i cèc. | GV gäi 1 Hs lªn b¶ng lµm bµi. HS d­íi líp chän ®¸p ¸n ®óng vµ ghi ra giÊy nh¸p.  Gäi HS nhËn xÐt.  Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g× ?  ? Nªu c¸c b­íc lµm bµi to¸n liªn quan rót vÒ ®¬n vÞ?  Gv nhËn xÐt. | | 1 Hs lªn b¶ng lµm bµi  HS d­íi líp chän ®¸p ¸n ghi ra giÊy nh¸p.  HS nhËn xÐt  HS tr¶ lêi. | |
|  | B. Bµi míi |  | |  | |
| 1’ | **1. Giíi thiÖu bµi:** LuyÖn tËp | GV ghi ®Ò bµi | |  | |
| 32’ | **2. LuyÖn tËp** |  | |  | |
| 9’ | **Bµi 2: Tãm t¾t:**  7 hép: 2135 quyÓn vë  5 hép: … quyÓn vë?  Gi¶i  Sè vë trong mét hép lµ:  2135 : 7 = 305 (quyÓn)  Sè vë trong n¨m hép lµ:  305 🞨 5 = 1525 (quyÓn)  §¸p sè: 1525 quyÓn vë. | - GV gäi Hs ®äc ®Ò bµi.  - GV yªu cÇu HS tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n vµo vë.  - GV cho mét HS tãm t¾t vµ gi¶i bµi vµo b¶ng nhãm.  - Gäi HS nhËn xÐt.  - Ngoµi c¸ch gi¶i vµ c©u lêi gi¶i trªn cßn c¸ch gi¶i vµ c©u lêi gi¶i nµo kh¸c kh«ng?  Bµi to¸n hái g×?  Bµi to¸n cho biÕt g×?  Muèn t×m sè vë trong n¨m hép ta lµm thÕ nµo?  Chèt:  - Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n nµo ®· häc?  - Khi gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ ta lµm theo mÊy b­íc? §ã lµ nh÷ng b­íc nµo? | | - HS ®äc ®Ò bµi. C¶ líp theo dâi SGK.  - HS c¶ líp lµm bµi vµo vë  - Mét HS tãm t¾t vµ gi¶i bµi vµo b¶ng nhãm.  - HS g¾n bµi lµm lªn b¶ng.  HS tr¶ lêi.  HS tr¶ lêi. | |
| 9’ | **Bµi 3:** LËp ®Ò to¸n theo tãm t¾t råi gi¶i bµi to¸n ®ã:  **Tãm t¾t:**  4 xe: 8520 viªn g¹ch  3 xe: … viªn g¹ch?  **§Ò to¸n :**  Cã 4 xe « t« nh­ nhau chë ®­îc 8520 viªn g¹ch. Hái 3 xe « t« nh­ thÕ chë ®­îc bao nhiªu viªn g¹ch? | - GV gäi Hs ®äc yªu cÇu bµi.  - Nªu yªu cÇu bµi?  GV cho HS 2 phót ®Æt ®Ò to¸n phï hîp víi tãm t¾t.  - Gäi HS nªu miÖng ®Ò to¸n.  - GV yªu cÇu HS gi¶i bµi to¸n vµo vë.  - GV cho mét HS gi¶i bµi vµo b¶ng nhãm.  - Gäi HS nhËn xÐt.  - Ngoµi c¸ch gi¶i vµ c©u lêi gi¶i trªn cßn c¸ch gi¶i vµ c©u lêi gi¶i nµo kh¸c kh«ng?  Chèt : §Æt ®Ò to¸n ph¶i b¸m s¸t vµo c¸c d÷ kiÖn cña ®Ò bµi, ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®óng d¹ng bµi ®Ó cã c¸ch gi¶i phï hîp.  Bµi to¸n võa gi¶i thuéc d¹ng to¸n nµo ®· häc? | | - Hs ®äc yªu cÇu bµi  - HS nªu yªu cÇu bµi  - HS nªu miÖng ®Ò to¸n.  - HS gi¶i bµi to¸n vµo vë.  - Mét HS gi¶i bµi vµo b¶ng nhãm.  - HS g¾n bµi lµm lªn b¶ng.  HS tr¶ lêi. | |
| 7’ | **Bµi 4:** Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 25m, chiÒu réng kÐm chiÒu dµi 8m. TÝnh chu vi m¶nh ®Êt ®ã.  Gi¶i  ChiÒu réng cña m¶nh ®Êt lµ:  25 - 8 = 17 (m)  Chu vi cña m¶nh ®Êt lµ:  (25 + 17) 🞨 2 = 84 (m)  §¸p sè: 84m. | - GV gäi Hs ®äc ®Ò bµi  - GV gäi hs lªn b¶ng  - NX, ch÷a bµi, chèt  ? Muèn tÝnh chu vi cña HCN ta lµm thÕ nµo ? | | - Hs ®äc ®Ò bµi  - HS lªn b¶ng lµm bµi , c¶ líp lµm bµi vµo vë | |
| 2’ | C. Cñng cè dÆn dß | ? Muèn lµm bµi to¸n rót vÒ ®¬n vÞ ta thùc hiÖn lµm mÊy b­íc? §ã lµ nh÷ng b­íc nµo?  - NhËn xÐt tiÕt häc | | - 1hs  - Hs l¾ng nghe | |

**IV. Rót kinh nghiÖm bæ sung:**

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

**TiÕt** : **M«n: To¸n.**

# **LuyÖn tËp**

**I/. Môc tiªu:**

**Gióp häc sinh**:

**+ KT**:BiÕt gi¶i “Bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ”.

**+KN:** RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt vµ tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.

+**T§:**Häc sinh yªu thÝch m«n to¸n.

**II/. §å dïng d¹y häc:**

**- Gi¸o viªn**: B¶ng líp

**- Häc sinh**: Vë ly.

**III/. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:**

**1.Ổn định tổ chức:1 phút**

**2.Tiến trình giờ dạy:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thêi gian** | **­­­**  **Néi dung kiÕn thøc** | **C©c ho¹t ®éng** | |
| **H§ cña thÇy** | **H§ cña trß** |
| 3’ | A. KiÓm tra bµi cò \* Bµi to¸n: Cã 9 thïng hµng nh­ nhau nÆng 1359 kg. Hái 5 thïng hµng nh­ vËy nÆng bao nhiªu ki l« gam? | GV gäi Hs lªn b¶ng ch÷a bµi tËp  ? Nªu c¸c b­íc lµm bµi to¸n rót vÒ ®¬n vÞ?  Gv nhận xét và đánh giá. | - 1 Hs lªn b¶ng lµm bµi  - HS # |
|  | B. Bµi míi |  |  |
| 1’ | **1. Giíi thiÖu bµi:** | GV ghi ®Ò bµi |  |
| 34’ | **2. LuyÖn tËp** |  |  |
|  | **Bµi 1: Tãm t¾t:**  5 qu¶ trøng: 4500 ®ång  3 qu¶ trøng: … ®ång?  **Gi¶i**  Gi¸ tiÒn cña 1 qu¶ trøng lµ:  4500 : 5 = 900 (®ång)  Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho 3 qu¶ trøng lµ:  900 🞨 3 = 2700 (®ång)  §¸p sè: 2700 ®ång. | - GV gäi Hs ®äc ®Ò bµi  - GV gäi hs x¸c ®Þnh yªu cÇu ®Ò.  - GV ch÷a bµi  ? Muèn t×m sè tiÒn ph¶i tr¶ cho 3 qu¶ trøng lµm thÕ nµo? | - Hs ®äc ®Ò bµi  - HS lªn b¶ng lµm bµi , c¶ líp lµm bµi vµo vë  - 1HS |
|  | **Bµi 2: Tãm t¾t:**  6 c¨n phßng: 2550 viªn g¹ch  7 c¨n phßng: … viªn g¹ch?  **Gi¶i**  Sè viªn g¹ch cÇn ®Ó l¸t 1 phßng lµ:  2550 : 6 = 425 (viªn)  Sè viªn g¹ch cÇn ®Ó l¸t 7 c¨n phßng lµ:  425 🞨 7 = 2975 (viªn®­îc)  §¸p sè: 2975 viªn g¹ch. | - GV gäi Hs ®äc ®Ò bµi  - GV gäi hs x¸c ®Þnh yªu cÇu ®Ò.  - GV ch÷a bµi, chèt  ? Muèn t×m sè g¹ch l¸t 7 phßng lµm thÕ nµo?  ? Nªu c¸c b­íc rót vÒ ®¬n vÞ? | - Hs ®äc ®Ò bµi  - HS lªn b¶ng lµm bµi , c¶ líp lµm bµi vµo vë |
| Thêi gian ®i  Qu·ng ®­êng ®i | Bµi 3: Mét ng­êi ®i bé mçi giê ®i ®­îc 4km  Sè?  1giê  4km  2giê  ...km  4giê  ...km  3giê  ...km  ...giê  20km | - GV gäi Hs ®äc ®Ò bµi  - GV gäi hs lªn b¶ng  - Gv chèt  ? Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt qu·ng ®­êng ®i trong 3 giê?  ? Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt 20km ®i trong 5 giê? | - Hs ®äc ®Ò bµi  - HS lªn b¶ng lµm bµi , c¶ líp lµm bµi vµo SGK |
|  | **Bµi 4: Viết biểu thức rôi tính giá trị của biểu thức.**  a) 32 chia 8 nh©n 3  **32 : 8 🞨 3 = 4 🞨 3**  **= 12**  b) 45 nh©n 2 nh©n 5 | - GV gäi Hs ®äc ®Ò bµi.  -h­íng dÉn häc sinh lËp biÓu thøc råi thùc hiÖn tõ tr¸i sang ph¶i.  - GV gäi hs lªn b¶ng  - GV ch÷a bµi , chèt  ? Khi thùc hiÖn biÓu thøc ta cÇn chó ý ®iÒu g×? | - Hs ®äc ®Ò bµi  4HS lªn b¶ng lµm bµi , c¶ líp lµm bµi vµo vë |
| 2’ | C. Cñng cè dÆn dß | - NhËn xÐt tiÕt häc  - VÒ nhµ xem tr­íc bµi: “TiÒn ViÖt” | - Hs l¾ng nghe |

**IV. Rót kinh nghiÖm bæ sung:**

# **TiÕt** : **M«n: To¸n.**

# **TiÒn ViÖt Nam**

**I/. Môc tiªu: Gióp häc sinh**:

+ **KT**:+NhËn biÕt c¸c tê giÊy b¹c: 2000 ®ång, 5000 ®ång, 10.000 ®ång.

+**KN**: +B­íc ®Çu biÕt ®æi tiÒn.

+ BiÕt thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ trªn c¸c sè víi ®¬n vÞ lµ ®ång.

**+T§: +**Häc sinh yªu thÝch m«n to¸n.

**II/. §å dïng d¹y häc:**

**- Gi¸o viªn**: C¸c tê giÊy b¹c: 2000 ®ång, 5000 ®ång, 10.000 ®ång vµ c¸c lo¹i ®· häc.

**- Häc sinh**: Vë bµi tËp

**III/. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:**

**1.Ổn định tổ chức:1 phút**

**2.Tiến trình giờ dạy:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thêi gian** | **­­­**  **Néi dung kiÕn thøc** | **C©c ho¹t ®éng** | |
| **H§ cña thÇy** | **H§ cña trß** |
| 4' | **A. Kiểm tra bài cũ:**  \* ViÕt biÓu thøc råi tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:  a/ 125 chia 5 nh©n 7  b/ 3252 chia 3 nh©n 9  c) 9860 chia 4 nh©n 3 | + Gäi 3 em lµm bµi  + GV nhËn xÐt, ch÷a bµi vµ nhận xét. | - 3 HS |
|  | B. Bµi míi |  |  |
| 1’ | **1. Giíi thiÖu bµi:** | gv ghi ®Ò bµi |  |
| 12’ | **2. H×nh thµnh kiÕn thøc** |  |  |
|  | * Giíi thiÖu c¸c tê giÊy b¹c: 2000 ®ång, 5000 ®ång, 10.000 ®ång.   - Tr­íc ®©y chóng ta ®· ®­îc lµm quen víi nh÷ng lo¹i giÊy b¹c nµo?  - NhËn xÐt nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c¸c tê giÊy b¹c: 2000 ®ång, 5000 ®ång, 10.000 ®ång.  + Mµu s¾c cña tê giÊy b¹c  + Dßng ch÷ “Hai ngh×n ®ång” vµ sè 2000  + Dßng ch÷ “N¨m ngh×n ®ång” vµ sè 5000  + Dßng ch÷ “M­êi ngh×n ®ång” vµ sè 10.000 | GV giíi thiªu  Gv gîi ý vµ yªu cÇu hs nªu  - GV nªu c©u hái  - GV nªu c©u hái  - Gv chèt ý chÝnh. | - Hs quan s¸t vµ l¾ng nghe  - Hs nªu  - HS tr¶ lêi  - HS tr¶ lêi |
| 22’ | **3. LuyÖn tËp** |  |  |
|  | **Bµi 1: Trong mçi chó lîn cã bao nhiªu tiÒn?**  a) Chó lîn a cã sè tiÒn lµ:  5000 + 200 + 1000 = 6 200 (®ång)  b) Chó lîn b cã sè tiÒn lµ:  1000 + 1000 + 1000 + 5000 + 200 + 200 = 8 400 (®ång)  c) Chó lîn c cã sè tiÒn lµ:  1000 + 1000 + 1000 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 = 4000 (®ång) | \* 1 HS ®äc yªu cÇu, líp theo dâi.  + C¶ líp lµm bµi.  + Mét em lªn b¶ng ch÷a bµi  + HS ®æi vë so¸t bµi  + GV NX, cho ®iÓm  ? Chó lîn nµo chøa nhiÒu tiÒn nhÊt? Chó lîn nµo chøa Ýt tiÒn nhÊt? | \* 1 HS ®äc yªu cÇu  + C¶ líp lµm bµi.  + Mét em lªn b¶ng ch÷a bµi  + HS ®æi vë so¸t bµi  + 2HS tr¶ lêi |
| 2000 ®ång  10.000 ®  10.000 ® | **Bµi 2:** Ph¶i lÊy c¸c tê giÊy b¹c nµo ®Ó ®­îc sè tiÒn ë bªn ph¶i? | - GV gäi hs ®äc ®Ò  - GV gäi hs tr¶ lêi.  Ch÷a bµi | - 1hs ®äc ®Ò  - 3hs lªn b¶ng lµm bµi , c¶ líp lµm vµo vë |
|  | **Bµi 3: Xem tranh råi tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:**  a) Trong c¸c ®å vËt trªn, ®å vËt nµo cã gi¸ tiÒn Ýt nhÊt? §å vËt nµo cã gi¸ tiÒn nhiÒu nhÊt?  b) Mua mét qu¶ bãng vµ mét chiÕc bót ch× th× hÕt bao nhiªu tiÒn?  c) Gi¸ tiÒn mét lä hoa nhiÒu h¬n gi¸ tiÒn mét c¸i l­îc lµ bao nhiªu? | - GV gäi hs ®äc ®Ò  -h­íng dÉn häc sinh tr¶ lêi c©u hái.  Ch÷a bµi  - Gv chèt | - 1hs ®äc ®Ò  - häc sinh tr¶ lêi c©u hái miÖng  -C¶ líp tr¶ lêi viÕt vµo vë. |
| 2’ | C. Cñng cè dÆn dß - NhËn xÐt tiÕt häc | Gv thuyÕt tr×nh |  |

**IV. Rót kinh nghiÖm bæ sung:**