|  |  |
| --- | --- |
| PHßNG GD & §T QUËN LONG BI£N**TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT****Lớp: 5****Giáo viên: Vò ThÞ Lan Anh** | *Thứ ngày tháng năm 20***KẾ HOẠCH BÀI DẠY**Môn: **To¸n** Tiết:…..Tuần:….. |

Bài: **ViÕT Sè §O KhèI L¦îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n**

**I/Mục tiêu**:

1. **Kiến thức**

- ¤n l¹i b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­îng.

- Quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o liÒn kÒ vµ quan hÖ gi÷a 1 sè ®¬n vÞ ®o khèi l­îng th­êng dïng.

1. **Kĩ năng**

- BiÕt viÕt sè ®o khèi l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n

1. **Thái độ**
* HS yêu thích môn học

**II/ Đồ dùng dạy học :**

- B¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­îng kÎ s½n, ®Ó trèng 1 sè « bªn trong.

- M¸y h¾t

**III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TG** | **Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản** | **Phương pháp và hình thức tổ chức day – học** | **Đồ****dùng** |
| **Hoạt động của thầy** | **Hoạt động của trò** |
| 5’ | **I.Ôn bài cũ** | - ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm.8km417m = ....km 806cm = ....m45m37mm=.....m- Nªu mqh c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi liÒn kÒ? Cho VD?-GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ | -c¶ líp lµm nh¸p-1HS tr¶ lêi-HS nhËn xÐt, trao ®æi | M¸y h¾t |
| 30’ | **II. Bài mới :****1.Giới thiệu bài** | -Nªu môc ®Ých - yªu cÇu | - HS nghe |  |
|  | **2. ¤n b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­îng** |  |  |  |
|  | *2.1: ¤n l¹i c¸c ®¬n vÞ ®o khèi l­îng ®· häc**2.2 :¤n quan hÖ gi÷a 2 ®¬n vÞ liÒn kÒ* | - KÓ tªn c¸c ®¬n vÞ ®o khèi l­îng ®· häc tõ lín ®Õn bÐ-GV chèt, ghi b¶ng: - TÊn – t¹- yÕn – kg – hg- dag – g ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm?1 tÊn=....... t¹1 t¹ = ..... tÊn=.......tÊn1 kg = ..... hg1 hg = ..... kg=......kg-Nªu mèi quan hÖ gi÷a 2 ®¬n vÞ ®o khèi l­îng liÒn kÒ?**-GV chèt:** quan hÖ gi÷a 2 ®¬n vÞ ®o khèi l­îng liÒn kÒ | - TÊn – t¹- yÕn – kg – hg- dag – g - c¶ líp lµm nh¸p-HS nhËn xÐt, trao ®æi- Mçi ®¬n vÞ ®o khèi l­îng gÊp 10 lÇn ®¬n vÞ ®o liÒn sau nã. Vµ b»ng 1/10(0,1) ®¬n vÞ liÒn tr­íc nã-HS nghe | B¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­îng kÎ s½n, ®Ó trèng 1 sè « bªn trong. |
|  | *2.3: §æi 1 sè ®¬n vÞ ®o khèi l­îng th«ng dông* | -§æi c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi th«ng dông sau:1 t¹ = ….. tÊn = ….. tÊn1 kg = ….. tÊn= …...tÊn1 kg = …..t¹ = ……t¹ | -1HS ®iÒn b¶ng, c¶ líp lµm nh¸p-HS nhËn xÐt, trao ®æi |  |
|  | **3. H­íng dÉn viÕt sè ®o ®é dµi d­íi d¹ng STP** | -GV nªu VD: ViÕt STP thÝch hîp vµo chç chÊm5tÊn132kg=....tÊn 5 tÊn 32 kg = ........ tÊn-Nªu c¸ch lµm?-So s¸nh c¸ch ®æi khèi l­îng víi ®é dµi?**-GV chèt** : C¸ch viÕt sè ®o khèi l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n. | - c¶ líp lµm nh¸p-HS gi¶i thÝch c¸ch lµm-C¸ch lµm t­îng tù nh­ viÕt sè ®o ®é dµi d­íi d¹ng STP-HS nghe |  |
|  | **4. LuyÖn tËp** |  |  |  |
|  | Bµi 1:ViÕt STP thÝch hîp vµo chç chÊmMôc tiªu: *BiÕt viÕt sè ®o khèi l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n* | - Gäi HS ®äc Y/c BT1- Yªu cÇu HS lµm bµi- GV nhËn xÐt, chèt KQ ®óng- Nªu mèi quan hÖ gi÷a 2 ®¬n vÞ ®o khèi l­îng liÒn kÒ? | -1HS ®äc, nªu y/c-C¶ líp lµm vµo vë- HS nhËn xÐt, trao ®æi- HSTL | M¸y h¾t |
|  | Bµi 2: ViÕt sè ®o d­íi d¹ng STP theo ®¬n vÞ kg, t¹Môc tiªu: *BiÕt viÕt sè ®o khèi l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n* | - Gäi HS ®äc Y/c BT2- Yªu cÇu HS lµm bµi- GV nhËn xÐt, chèt KQ ®óng- Nªu c¸ch lµm?- Nªu c¸ch viÕt sè ®o khèi l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n ®èi víi ®¬n vÞ ®o cã 2 tªn ®¬n vÞ vµ cã 1 tªn ®¬n vÞ? | -1HS ®äc, nªu y/c-C¶ líp lµm vµo vë- HS nhËn xÐt, trao ®æi- HS tr¶ lêi- HSTL  | M¸y h¾t |
|  | Bµi 3: Gi¶i to¸nMôc tiªu:*VËn dông ®Ó gi¶i to¸n cã lêi v¨n* | -Gäi HS ®äc ®Ò-Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×?-Khi lµm bµi cÇn chó ý g×?- Yªu cÇu HS lµm bµi- GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng | -1HS ®äc- HS tr¶ lêi- §¬n vÞ bµi to¸n: tÊn-C¶ líp lµm vµo vë | M¸y h¾t |
| 5’ | **III. Cñng cè – dÆn dß** | -Néi dung tiÕt häc- Nªu mqh c¸c ®¬n vÞ ®o khèi l­îng liÒn nhau.- GV nhËn xÐt giê häc - DÆn HS xem tr­íc bµi sau. | - HS tr¶ lêi-HS nhËn xÐt, trao ®æi, bæ sung |  |