|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN……TRƯỜNG TH….  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|   | *……., ngày tháng 9 năm 2021* |

**KẾ HOẠCH**

**Điều chỉnh chương trình môn Toán lớp 5**

**dạy học ứng phó với dịch Covid-19 - Năm học 2021 - 2022**

**I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.**

Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19;

Thực hiện Công văn số 1835/SGDĐT ngày 17/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc hướng dẫn dạy học ứng phó với dịch bệnh trong thời gian dừng đến trường;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường tiểu học……

Giáo viên xây dựng Kế hoạch điều chỉnh chương trình dạy học ứng phó với dịch Covid-19 của môn Toán lớp 5 như sau:

### II. Điều kiện thực hiện các môn học, các hoạt động giáo dục.

### 1. 1. Tình hình chung.

Chương trình giáo dục lớp 5 hiện hành các môn bắt buộc như sau :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Môn** | **Thời lượng**  | **Tổng**  | **Ghi chú** |
| Tiếng Việt | 8 | **280** |  |
| Toán | 5 | **175** |  |
| Đạo đức | 1 | **35** |  |
| LSĐL | 2 | **70** |  |
| Khoa học | 2 | **70** |  |
| GDTC | 2 | **70** |  |
| Nghệ thuật | 2 | **70** |  |
| Kĩ thuật | 1 | **35** |  |
| Tổng số tiết/tuần | **30** | **1050** |  |

Nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp nên giáo viên thực hiện chương trình phù hợp với thực tế. cụ thể như sau:

**2. MÔN TOÁN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TUẦN**  | **Tên bài học** | **Ghi chú** |
| **1** | Ôn tập:Khái niệm về phân số ( tr.3) |  |
| Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số( tr.5) |  |
| Ôn tập: So sánh hai phân số( tr.6) |  |
| Ôn tâp: So sánh hai phân số ( tiếp theo) (tr.7) |  |
| Phân số thập phân( tr.8) |  |
| **2** | Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số (tr.10) |  |
| Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số ( tr.11) |  |
| Hỗn số ( tr.12) | CV 3799: Giảm tải những bài tập cộng, trừ, nhân, chia các hỗn số. |
| Hỗn số (tiếp theo) (tr. 13)Luyện tập (tr. 14) | Ghép thành chủ đề.- Không làm bài tập 2, bài tập 3 (tr. 14); bài tập 3 (Luyện tập tr. 14). |
| Luyện tập chung (tr. 15)Luyện tập chung (tr. 15) | Ghép thành chủ đề.- Không làm bài tập 1 (tr. 15); bài tập 2, bài tập 3 (tr. 16). |
| **3** | Ôn tập về giải toán ( tr.17) |  |
| Ôn tập và bổ sung về giải toán ( tr.18) |  |
| Luyện tập (tr.19) |  |
| Ôn tập và bổ sung về giải toán( tiếp theo) ( tr.20) |  |
| Luyện tập ( tr.21) |  |
| **4** | Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài ( tr.22) |  |
| Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng ( tr.23) |  |
| Luyện tập ( tr.24) |  |
| Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông (tr.25) |  |
| Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (tr.27)Luyện tập (tr.28) | - Ghép thành chủ đề.- Không làm bài tập 3 (tr. 26); bài tập 3 (tr. 28); bài tập 3, bài tập 4 (tr. 29). |
| **5** | Héc-ta (tr.29) |  |
| Luyện tập (tr.30) |  |
| Khái niệm số thập phân ( tr.33) |  |
| Khái niệm số thập phân ( tiếp theo)( tr.36) |  |
| Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân ( tr.37) |  |
| **6** | Luyện tập ( tr.38) |  |
| Số thập phân bằng nhau( tr.40) |  |
| So sánh hai số thập phân ( tr.41) |  |
| Luyện tập ( tr.43) |  |
| Luyện tập chung (tr.43) | - Không yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện nhất.- Không làm bài tập 4 (a) (tr. 43). |
| **7** | Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân( tr.45)Luyện tập ( tr.44) |  |
| Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân( tr.45) |  |
| Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (tr.46) |  |
| Luyện tập chung( tr.47) |  |
| **Kiểm tra định kỳ( giữa học kỳ I)** |  |
| **8** | Cộng hai số thập phân |  |
| Luyện tâp (tr.50) |  |
| Tổng nhiều số thập phân (tr.51) |  |
| Luyện tập (tr.52) |  |
| Trừ hai số thập phân (tr.53) |  |
| **9** | Luyện tâp (tr.54) |  |
| Nhân một số thập phân với một số tự nhiên (tr.55) |  |
| Nhân một số thập phân với 10,100,1000...(tr.57) |  |
| Luyện tập( tr.58) |  |
| Nhân một số thập phân với một số thập phân (tr.58) |  |
| **10** | Luyện tập (tr.60) | Ghép thành chủ đề.- Điều chỉnh các bài tập luyện tập phép nhân một số với số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: *a*,*b* và *0,ab.*CV 3799: Tập trung vào dạy cách nhân số thập phân với số thập phân; lựa chọn điều chỉnh các bài luyện tập phép nhân với một số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: a,b và 0,ab |
| Luyện tập (tr.61)Luyện tập chung (tr.61) | - Ghép thành chủ đề.- Điều chỉnh các bài tập luyện tập phép nhân một số với số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: *a*,*b* và *0,ab.* |
| Chia một số thập phân một số tự nhiên cho (tr.63) |  |
| Luyện tập (tr.64) |  |
| Chia một số thập phân cho 10,100,1000(tr.64) |  |
| **11** | Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (tr.67) |  |
| Luyện tập (tr.68) |  |
| Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (tr.69) |  |
| Luyện tập (tr.70) |  |
| Chia một số thập phân cho một số thập phân (tr.71)Luyện tập (tr.72) | - Ghép thành chủ đề.- Điều chỉnh các bài tập luyện tập phép chi một số thập phân cho số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: *a*,*b* và *0,ab.* |
| **12** | Tỉ số phần trăm ( tr.73) |  |
| Giải toán về tỉ số phần trăm( tr.75) |  |
| Luyện tập (tr.76) |  |
| Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp theo) ( tr.76) |  |
| Luyện tập (tr.77) |  |
| **13** | Giới thiệu máy tính bỏ túi (tr. 81) | Không yêu cầu: chuyển một số phân số thành số thập phân.- Không làm bài tập 2, bài tập 3 (tr. 82). |
| Giới thiệu máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm.(tr.82) | Điều chỉnh yêu cầu: Biết sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm.- Không làm bài tập 3 (tr. 84). |
| Hình tam giác (tr.85) |  |
| Diện tích hình tam giác (tr.87) |  |
| Luyện tập (tr.88) |  |
| **14** | Ôn tập |  |
| **15** | Ôn tập |  |
| **16** | Ôn tập |  |
| **17** | Ôn tập |  |
| **18** | **Kiểm tra CHKI** |  |
| **19** | Hình Thang (tr.91) |  |
| Diện tích hình Thang (tr.93) |  |
| Luyện tập (tr.94) |  |
| Chu vi hình tròn (tr.97)Luyện tập (tr.99) | - Giảm bài tập 2 (tr.98)- Giảm bài tập 2b, 3b  |
| Diện tích hình tròn (tr. 99) |  |
| **20** | Luyện tập (tr. 100) | - Tập trung yêu cầu tính được diện tích hình tròn khi biết bán kính hoặc chu vi của hình tròn.- Không làm bài tập 1, bài tập 2 (tr.100), bài tập 3 (tr.101). |
| Luyện tập chung (tr. 100) |  |
| Giới thiệu biểu đồ hình quạt (tr.101) |  |
| Luyện tập về tính diện tích (tr.103) |  |
| Hình hộp chữ nhật. Hình hộp lập phương (tr.107) |  |
| **21** | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tr.109)Luyện tập (tr. 110) | - Tập trung yêu cầu tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. (tr. 110).- Không làm bài tập 1 |
| Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (tr.111) | - Tập trung yêu cầu tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương. |
| Luyện tập (tr. 112) | - Không làm bài tập 1, bài tập 3 (tr. 112). |
| Luyện tập chung( tr.113) |  |
| Thể tích của một hình (tr.114) |  |
| **22** | Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (tr.116) |  |
| Mét khối (tr.117) |  |
| Thể tích hình hộp chữ nhật (tr. 120) |  |
| Thể tích hình lập phương (tr. 122) |  |
| Luyện tập chung (tr. 123) |  |
| **23** | Luyện tập chung (tr. 124 |  |
| Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu( tr.125) | VC 3799 Bổ xung khai triển hình trụ |
| Luyện tập chung( tr.128) |  |
| **Kiểm tra đình kỳ (giữa học kỳ II)** |  |
| Bảng đơn vị đo thời gian (tr.129) |  |
| **24** | Cộng số đo thời gian (tr.131)Trừ số đo thời gian (tr.133) | - Giảm bài tập 1(dòng 3,4)- Giảm bài tập 2c |
| Luyện tập (tr.134) |  |
| Nhân số đo thời gian với một số(tr.135)Chia số đo thời gian với một số (tr. 136) | - Giảm bài tập 2- Giảm bài tập 2 |
| Luyện tập (tr.137) |  |
| Luyện tập chung ( tr.137) |  |
| **25** | Vận tốc ( tr.138) |  |
| Luyện tâp (tr.139) |  |
| Quãng đường (tr.140) |  |
| Luyện tập (tr.141) |  |
| Thời gian (tr.142) |  |
| **26** | Luyện tập (tr.143) |  |
| Luyện tập chung (tr.144) |  |
| Ôn tập về số tự nhiên (tr.147) |  |
| Ôn tập về phân số (tr. 148) |  |
| Ôn tập về phân số (tiếp theo) (tr.149) |  |
| **27** | Ôn tập về số thập phân (tr. 150) | Tập trung ôn tập về cách đọc, viết số thập phân; so sánh, xếp thứ tự các số thập phân. |
| Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (tr. 151) | Tập trung ôn tập về cách đọc, viết số thập phân; so sánh, xếp thứ tự các số thập phân. |
| Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tr. 152) |  |
| Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (tr. 153) | - Không làm bài tập 3 (tr. 153). |
| Ôn tập về đo diện tích (tr. 154) | - Tập trung ôn tập về viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích dưới dạng số thập phân. |
| **28** | Ôn tập về đo thể tích (tr. 155) |  |
| Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp theo) (tr. 155) |  |
| Ôn tập về đo thời gian (tr.156) |  |
| Phép cộng (tr. 158)Phép trừ (tr. 159) | - Tập trung ôn tập về thực hiện bốn phép tính với các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán. |
| Luyện tập (tr. 160)Phép nhân (tr. 161)Luyện tập (tr. 162) | - Tập trung ôn tập về thực hiện bốn phép tính với các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán. |
| **29** | Phép chia (tr. 163)Luyện tập (tr. 164)Luyện tập (tr. 165) | Tập trung ôn tập về tìm tỉ số phần trăm của hai số và giải toán liên quan đến tìm tỉ số phần trăm của hai số; tìm tỉ số phần trăm của một số cho trước. |
| Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian (tr.165) |  |
| Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (tr.166)Luyện tập (tr.167) | CV 3799: Giới thiệu tam giác đều có ba cạnh bằng nhau; tam giác nhọn có ba góc nhọn; tam giác tù có một góc tù. |
| Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình (tr. 168) |  |
| Luyện tập (tr. 169)Luyện tập chung (tr. 169) | - Tập trung ôn tập về tính diện tích và thể tích các hình đã học.- Không làm bài tập 2 (tr. 169). |
| **30** | Một số dạng bài toán đã học (tr.170) |  |
| Luyện tập (tr.171) |  |
| Luyện tập (tr.172) |  |
| Ôn tập về biểu đồ (tr.173) |  |
| Luyện tập chung (tr. 175)Luyện tập chung (tr. 176)Luyện tập chung (tr. 176)Luyện tập chung (tr. 177) | - Ghép thành chủ đề.- Tập trung thực hành tính và biết tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính.- Không làm bài tập 3 (tr. 175), bài tập 3 (tr. 176), bài tập 3 (tr. 177 từ trên xuống), bài tập 3 (tr. 177 từ dưới lên). |
| **31** | Ôn tập |  |
| **32** | Ôn tập |  |
| **33** | Ôn tập |  |
| **34** | Ôn tập |  |
|  **35** | **Kiểm tra cuối năm** |  |