**Tuần 1**

Thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

-Học sinh toàn trường tập trung dưới cờ.

-Cô tổng phụ trách nhận xét các mặt trong tuần.

-Giáo viên trực tuần nêu phương hướng tuần sau.

-Tổ sao đỏ tổ chức vui văn nghệ .

-------------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 1 + 2 : CẬU BÉ THÔNG MINH**

I **Mục tiêu:**

**A. Tập đọc :**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

+ Đọc trôi chảy, rõ ràng âm,vần,thanh dễ lẫn.

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu:

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

**B. Kể chuyện:**

- Rèn kĩ năng nói:

+ HS biết dựa vào tranh kể lại nội dung câu chuyện.

- Rèn kĩ năng nghe:

+Tập trung nghe kể chuyện .

+Biết nhận xét,đánh giá lời kể của bạn.

II. **Đồ dung dạy học** :

- Tranh vẽ.

III. Các hoạt động dạy học :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  50’  17’  1’ | A**-Mở đầu:**  -Giới thiệu 8 chủ điểm của SGK TV 3 tập 1,kết hợp giải thích nội dung từng chủ điểm.    B- **Bài mới:**  1,Giới thiệu bài.  2,Luyện đọc:  a,GV đọc toàn bài.  - Gv đọc mẫu .  b,GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.  - Đọc từng câu.  -Đọc từng đoạn trước lớp.  - Đọc đoạn trước lớp.  - YC h/s đọc đoạn.  \*Giải nghĩa từ.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn.  - Gv theo dõi.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  - Lần lượt y/c đọc và trả lời các câu hỏi trong sgk.  - GV nhận xét.  4. **Luyện đọc lại**  - GV đọc mẫu 1 đoạn trong bài.  - Gv chia lớp thành các nhóm nhỏ.  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - Gv nhận xét chung.  **Kể chuyện (0,5 tiết)**  1. HD kể chuyện  - HD kể theo đoạn .  -YC h/s quan sát tranh (sgk).  - YC h/s kể .  - GV nhận xét chung.    5.**Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS đọc tên 8 chủ điểm.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - 3 em đọc 3 đoạn.  - HS đọc theo nhóm ( 3 nhóm).  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - HS theo dõi.  - Lớp chia thành 3 nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS quan sát tranh.  - HS kể theo đoạn    -Hs lắng nghe. |

----------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 1 : ĐỌC ,VIẾT ,SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ**

I. **Mục tiêu:**

- Giúp h/s củng cố kỹ năng đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số.

II. **Các hoạt động dạy học.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  30’  3’ | 1.**Giới thiệu bài.**  2. **Bài mới.**  \* **Bài 1:**  -G/v ghi nội dung bài 1 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  -Y/c 2 h/s đổi chéo vở kiểm tra.  \* **Bài 2:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 3:**  - YC h/s làm bài.  -Gọi hs nhận xét.  \* **Bài 4:**  - Yêu cầu h/s đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  -Nhận xét giờ học. | - H/s lắng nghe.  - H/s đọc yêu cầu bài 1.  - H/s làm bài.  - Hs đổi vở.  -Hs đọc đề bài.  - HS làm bài.  - 3 h/s lên bảng, lớp làm bài vào vở.  303 < 330 30 + 100 < 131  615 > 516 410 - 10 < 400 + 1  199 < 200 243 = 200 + 40 + 3  - H/s nhận xét.  - 1 h/s đọc đề bài.  - 2 h/s lên bảng viết, lớp làm vào vở.  a./ 162, 241, 425, 519, 537, 830.  b./ 830, 537, 519, 425, 241, 162.  -Hs lắng nghe. |

---------------------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**BÀI 1 : HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP**

I. **Mục tiêu**:

Sau bài học , HS có khả năng:

- Nhận ra sự thay đổi của lồng ngực khi ta hít vào và thở ra .

- Chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan hô hấp trên sơ đồ .

- Chỉ trên sơ đồ và nói được đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra.

- Hiểu được vai trò của hoạt động thở đối với sự sống con người .

II. **Đồ dùng dạy học** : Các hình trong SGK trang 4,5

III. **Hoạt động dạy- học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 14’  18’  3’ | 1. **HĐ1**: Thực hành cách thở sâu  - MT: HS nhận biết sự thay đổi của lồng ngực khi ta hít vào thật sâu và thở ra hết sức.  - Cách tiến hành:  - GV cho cả lớp cùng thực hiện ĐT "bịt mũi nín thở".  - GV YC cả lớp đặt 1 tay lên ngực cùng thực hiện và theo dõi để TLCH gợi ý của GV.  - Khi ta thở lồng ngực phồng lên, xẹp xuống đều đặn đó là cử động hô hấp. Cử động hô hấp gồm hai ĐT hít vào và thở ra...  2. **HĐ2**: Làm việc với SGK :  - MT: Chỉ trên sơ đồ nói được tên các bộ phận của cơ quan hô hấp, đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra . Hiểu được vai trò của HĐ thở đối với đời sống con người.  - Cách tiến hành:  -Y/C hs mở SGK,hướng dẫn mẫu.  - GV giúp HS hiểu cơ quan hô hấp là gì và chức năng của từng bộ phận cơ quan hô hấp .  - GV kết luận ( ghi bảng ).  Cơ quan hô hấp là cơ quan thực hiện sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài.  - GV cho HS liên hệ thực tế cuộc sống hàng ngày.  - Nhận xét tổng kết.  3. **Củng cố dặn dò:**  -Nhận xét giờ học. | - HS thực hiện lại động tác .  - HS QS H2 - SGK lần lượt 1 bạn hỏi, 1 bạn trả lời.  - 3 cặp HS lên hỏi đáp trước lớp.  - HS đọc KL.  -Hs lắng nghe. |

----------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013

**ÂM NHẠC**

Gv âm nhạc soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 2 : CỘNG ,TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ**

( không nhớ )

I. **Mục tiêu**.

+ Củng cố cách tính cộng ,trừ các số có 3 chữ số (không nhớ).

+ Áp dụng phép cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) để giải bài toán có lời văn về nhiều hơn ít hơn.

II. **Các hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | **1. Kiểm tra bài cũ.**  **2. Bài mới.**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Ôn tập.  \* **Bài 1:**  - Yêu cầu h/s tính nhẩm.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  **\* Bài 2:**  - Y/c h/s tự làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì ?BT hỏi gì ?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.      - G/v nhận xét.  \* **Bài 5**:Cho HS làm bµi vµo vë .  3. **Củng cố, dặn dò.**  -Nhận xét giờ học. | - H/s tính nhẩm.  - 9 h/s nối tiếp nhau nhẩm từng  phép tính.  - 1 h/s đọc y/c của bài.  - 2 h/s lên bảng ,lớp làm vào vở.  352 732 418  + 416 -  511 + 201  768 221 619  - H/s nhận xét.  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -1 hs tóm tắt.  -1hs làm bài.  Khối 2 có số học sinh là:  245 - 32 = 213 (học sinh)  Đáp số: 213 học sinh  -Hs lắng nghe. |

-----------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ**

**TIẾT 1 :TẬP CHÉP: CẬU BÉ THÔNG MINH**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Chép chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập và học thuộc lòng.

II. **Đồ dïng dạy học :**

- Bảng phụ .

**III. Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - KT vở viết của h/s  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. HD tập chép .  - GV đọc đoạn văn trên bảng  - GV hỏi :  + Đoạn văn này gồm mấy         câu?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Cuối mỗi câu có dấu gì và          viết ntn?  - HD viết từ , tiếng khó .  - YC viết bài vào vở  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập** :  \* **Bài 1:**  - YC h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  \* **Bài 2**: - YC h/s đọc bài tập.  - YC h/s làm vào vở .  - Chữa bài.  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học | - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét.  + 3 câu  + Giữa trang vở.  + Dấu chấm và phải viết hoa chữ cái đầu câu .  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  .  - HS đọc .  - Lớp làm bài vào vở.  -Hs lắng nghe. |

-------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 3 : HAI BÀN TAY EM**

I. **Mục tiªu**:

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nọi dung bài đọc .

- Học thuộc lòng.

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Tranh vẽ

III. **Hoạt động dạy học**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại chuyện “ Cậu bé thông     minh và TLCH”  - GV nhận xét.  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Luyện đọc :  - Gv đọc mẫu .  - HD đọc và giải nghĩa từ  \* Đọc từng dòng thơ:  - YC h/s đọc .  - Nhận xét  \* Đọc khổ thơ trước lớp.  - YC h/s đọc  \* Đọc nhóm  - Mỗi nhóm đọc 1 khổ  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo khổ rồi tlch.  - Lần lượt y/c đọc và trả lời các câu hỏi trong sgk.  - GV nhận xét.  4. **Luyện đọc lại :**  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d học thuộc lòng tại lớp .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  - Nhận xét .  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học | - 3 h/s lên bảng kể và TLCH.  - Nhận xét bổ sung  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 dòng.  - Mỗi em đọc 1 khổ thơ.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo khổ và trả lời câu hỏi.  - HS theo dõi.  - Lớp chia thành các nhóm đọc thuộc lòng.  - Các nhóm thi đọc  -Hs lắng nghe. |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 3 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu.**

- Củng cố thực hiện phép tính cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ).

- Tìm số bị trừ, số hạng chưa biết.

- Giải bài toán bằng 1 phép tính trừ.

II. **Đồ dùng dạy học.**

III. **Các hoạt động dạy học**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. Kiểm tra bài cũ.  - Kiểm tra bài tập 2.  2. **Dạy bài mới.**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Hướng dẫn luyện tập.  \* **Bài 1:**  - Yêu cầu h/s tự làm bài.  \* **Bài 2:**  - H/s tự làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì ?BT hỏi gì ?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  4. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 3 h/s làm bài trên bảng.  325 623 764  + 142 +  275 - 342  467 898 422  - 3 h/s lên bảng làm bài.  a./ 324 761 25  + 405 + 128 + 721  729 889 746  - H/s nhận xét.  - 2 h/s lên bảng, lớp làm vào vở.  a. x - 125 = 344  x = 344 + 125  x = 469  b. x + 125 = 266  x = 266 - 125  x = 141    - 2 h/s đọc đề bài.  -1 hs tóm tắt.  - 1 h/s lên bảng làm  Bài giải:  Số nữ có trong đội đồng diễn là:  285 - 140 = 145 (người)  Đáp số: 145 người.  -Hs lắng nghe. |

--------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

Gv thể dục soạn

---------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 1 : ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT .SO SÁNH**

I. **Mục tiêu:**

- Ôn về từ chỉ sự vật, so sánh.

- Bước đầu làm quen với biện pháp tu từ , so sánh.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - KT vở bài tập .  2. **Bài mới :**  a.GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học.  b. HD làm bài tập :  \* **Bài 1 :**  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Phân tích khổ thơ trên bảng.  - Mời 2 em lên bảng làm.  - GVchữa bài .  \* **Bài 2** :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Gợi ý và y/c ; h/s làm bài .  - GV chữa bài .  \* **Bài 3**:  - Gọi h/s đọc bài tập .  - YC h/s trao đổi sau đó trình bày ý   kiến.  3. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - HS đọc y/c bài tập.  - 2 h/s lên bảng.  - HS đọc .  - HS làm vào vở.  - HS đọc .  - Đại diện trình bày ý kiến.  - Nhận xét.  -Hs lắng nghe. |

-----------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 2 : NÊN THỞ NHƯ THẾ NÀO ?**

I**. Môc tiªu:**

- HiÓu ®­îc t¹i sao kh«ng nªn thë b»ng miÖng, mµ ta nªn thë b»ng mòi.

- Nãi ®­îc Ých lîi cña viÖc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ t¸c h¹i cña viÖc hÝt thë khÝ c¸c -bo -nÝc, nhiÒu khãi, bôi ®èi víi søc khoÎ con ng­êi.

II. **§å dïng d¹y häc:**

- C¸c h×nh trong SGK.

III. **C¸c H§ d¹y häc chñ yÕu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò:**  -Vai trß cña h® thë ntn ?  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸  2. **D¹y bµi míi:**  a, H§1: Th¶o luËn nhãm :  - MT: gi¶i thÝch ®­îc t¹i sao ta nªn thë b»ng mòi mµ kh«ng nªn thë b»ng miÖng  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV y/c c¸c nhãm soi g­¬ng ®Ó qs phÝa trong lç mòi TLCH.  - GV nhËn xÐt kÕt luËn:  - Thë b»ng mòi lµ hîp vÖ sinh, cã lîi cho s/k, v× vËy chóng ta nªn thë b»ng mòi.  b, H§2: lµm viÖc víi SGK  - MT: Nãi ®­îc Ých lîi cña viÖc hÝt       thë không khí trong lµnh vµ t¸c h¹i cña viÖc hÝt thë không khí cã nhiÒu khãi bôi ®èi víi søc khoÎ  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV chØ ®Þnh 3 HS lªn TB kÕt qu¶ TL theo cÆp tr­íc c¶ líp.  -Kết luận:  Không khí trong lµnh lµ không khí chøa nhiÒu «- xi, Ýt khÝ cac-bo-nÝc vµ khãi bôi...khÝ o-xi cÇn cho hoạt động sèng cña c¬ thÓ.  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - GV tãm t¾t nd bµi, nhËn xÐt giê häc. | - 2 HS nªu vai trß h® thë.  - Vµi HS ph¸t biÓu ý kiÕn.  - HS q/s c¸c h×nh trong SGK th¶o luËn theo gîi ý cña GV.  - Líp suy nghÜ TLCH.  + Thë không khí trong lµnh cã lîi g×?  + Thë không khí khãi bôi cã h¹i g×?  -Hs lắng nghe. |

------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2013

**THỂ DỤC**

Gv thể dục soạn

----------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 4 : CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ)**

I**. Mục tiêu**.

- Giúp h/s:

+ Biết thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần).

+ Củng cố về đo độ dài đường gấp khúc.

+ Củng cố về tiền Việt Nam.

II. **Các hoạt động dạy học chủ yếu.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ.**  2. **Bài mới**.  a./ Giới thiệu bài.  b./ Hướng dẫn phép cộng.  \* 435 + 127 = ?  - Y/c h/s đặt tính và tính.  \* 256 + 162 = ?  - Y/c h/s làm tương tự  c./ **Luyện tập*.***  \* **Bài 1:Tính**  -Gọi 3 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 2: Tính**  -Gọi 3 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  -Nhận xét.  - Cho h/s đổi vở kiểm tra.  \* **Bài 3:**  -Gọi 3 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 4:**  -Gọi 3 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  -Nhận xét.  - Cho h/s đổi vở kiểm tra  3. **Củng cố, dặn dò**  - Nhận xét tiết học. | - 1 h/s lên bảng đặt tính, cả lớp thực hiện vào nháp   |  |  | | --- | --- | | 435  + 127  562 | \* 5cộng 7 bằng 12,viết  2 nhớ 1.  \* 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6.  \* 4 cộng 1 bằng 5, viết 5. |   435 + 127 = 562  - 3 hs đọc.  - 3 hs làm bài.  - 3 hs đọc.  - 3 hs làm bài.  - 3 h/s đọc đề bài.  - 3 hs làm bài.  Bài giải:  Độ dài đường gấp khúc ABC là:  126 + 137 = 263 (cm)  Đáp số: 263 cm  - H/s tự nhẩm và ghi kết quả vào vở.  -Hs lắng nghe. |

---------------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 1 : ÔN CHỮ HOA A**

I. **Muc tiêu** :

- Củng cố cách viết chữ hoa A thông qua bài tập ứng dụng .

- Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Mẫu chữ A .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  15’  15’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - KT vở tập viết của h/s  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. HD viết trên bảng con.  \* Luyện viết chữ hoa.  - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại .     cách viết  - YC h/s viết bảng con .  - Gv nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng “ Vừ A Dính”  - Gv viết mẫu .  - YC h/s viết bảng con  - Gv nhận xét .  \* Luyện viết câu ứng dụng  - GV viết mẫu .  - YC h/s viết.  - GV nhận xét .  3. **Thực hành** :  - YC h/s viết bài vào vở tập  viết  - GV theo dõi .  - Chấm bài .  - Nhận xét.  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS theo dõi.  - Hs viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS viết bài vào vở.  -Hs lắng nghe. |

-----------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE - VIẾT)**

**TIẾT 2 : CHƠI CHUYỀN**

I. **Mục tiêu :**

Rèn kĩ năng viết chính tả

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Bảng phụ

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ**  - Viết các từ “lo sợ , sừng sững,     siêng năng, nở hoa”  2. **Bài mới**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. HD nghe viết  - GV đọc bài viết  - GV hỏi  + Khổ thơ trên muốn nói lên điều          gì?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Mỗi dòng có mấy chữ?  - HD viết từ , tiếng khó  - YC viết bài vào vở  - Chấm ,chữa bài  3. **HD làm bài tập**  \* **Bài 1:**  - YC h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án  - GV chữa .  \* **Bài 2**:  - YC h/s đọc bài tập.  - YC h/s làm vào vở .  - Chữa bài.  4. **Củng cố - Dặn dò**  - Nhận xét giờ học | - 2 h/s lên bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét.  + Các bạn đang chơi chuyền.  + Giữa trang vở.  + 3 chữ.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở .  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc .  - Lớp làm bài vào vở.  -Hs lắng nghe. |

---------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2013

MĨ THUẬT

Gv mĩ thuật soạn

-----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**LUYỆN TẬP**

I**. Mục tiêu**.- Giúp h/s:

- Củng cố k/n thực hiện phép tính cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần).

- Chuẩn bị cho việc học phép trừ các số có 3 chữ số có nhớ 1 lần.

II. **Các hoạt động dạy học.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ.**  2. **Bài mới.**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Hướng dẫn luyện tập.  \* **Bài 1:Tính**  -Gọi 3 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét.  - Cho h/s đổi vở kiểm tra.  \* **Bài 2:Đặt tính rồi tính:**  -Gọi 3 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 3:**  -Gọi 3 hs đọc đề bài.  -BT cho biết gì?BT hỏi gì?  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  - Cho h/s đổi vở kiểm tra.  \* **Bài 4**:  -Gọi 3 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  -Nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò**.:  Nhận xét tiết học. | - 2h/s lên bảng, lớp làm vào vở.  - 3 h/s đọc đề bài.  - 2 h/s lên bảng làm .  - H/s nhận xét.  - 3 h/s đọc đề bài.  - 1h/s lên bảng làm .  \* Bài giải:  Cả hai thùng có số lít nước mắm là:  125 + 135 = 260 (lít)  Đáp số: 260 lít  -Gọi 3 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  -Hs lắng nghe. |

------------------------------------------------------------

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 1 : NÓI VỀ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH**

**ĐIỀN VÀO TỜ GIẤY IN SẴN**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn kĩ năng nói : Trình bày được những hiểu biết về Đội thiếu niên                            Tiền phong Hồ Chí Minh .

- Rèn kĩ năng viết : Viết đúng vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách.

III**. Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - KT vở bài tập .  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ y/c giờ học  b. HD làm bài tập  \* **Bài 1** :  - Gọi h/s nêu y/c bài tập  - GV hỏi :  + Đội thành lập ngày nào ?  + Những đội viên đầu tiên ?  + Những lần đổi tên của đội ?  + Hãy tả lại huy hiệu của đội ?  + Tả lại khăn quàng đỏ đội        viên?  \* **Bài 2 :**  - Gọi h/s đọc bài tập .  - Giúp h/s hiểu cấu trúc lá đơn .  + Phần đầu :  + Phần thứ hai :  + Phần cuối:  3. **Củng cố dặn dò**  - Nhận xét giờ học . | - HS đọc .  - HS lên hái và TLCH.  - HS trả lời .  + Ngày 15 /5 / 1941 .  + Anh : Nông văn Dền  …..  + 15/5/1941; 15/5/1951…….  + Huy hiệu hình tròn, nềnlá cờ tổ quốc, búp măng non….  +Khăn quàng màu đỏ,hình tam giác  - HS đọc .  + Tên nước, tiêu ngữ,….  + Họ tên , ngày sinh,…..  + Chữ kí và tên .  -Hs lắng nghe. |

---------------------------------------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 1 : KÍNH YÊU BÁC HỒ**

I. **Môc tiªu:**

- HS biÕt:

+ BH lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i, cã c«ng to lín ®èi víi ®Êt n­íc, víi dân tộc.

+ T×nh c¶m gi÷a thiÕu nhi víi B¸c Hå

+ ThiÕu nhi cÇn lµm g× ®Ó tá lßng kÝnh yªu B¸c Hå.

- HS ghi nhí vµ lµm theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn nhi ®ång.

- HS cã t×nh c¶m kÝnh yªu vµ biÕt ¬n B¸c Hå.

II. **§å dïng d¹y - häc** :

- Vë BT ®¹o ®øc.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  12’  13’  5’  2’ | 1. Khëi ®éng:  H¸t bµi: Ai yªu B¸c Hå      ChÝ Minh.  - GV GT bµi häc vµ ghi b¶ng.  2. **H§1**: Th¶o luËn nhãm:  - MT: HS biÕt ®­îc B¸c Hå       lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i cã c«ng to lín ®èi víi ®Êt n­íc víi DT, t×nh c¶m gi÷a thiÕu nhi víi B¸c Hå.  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV chia nhãm, giao nhiÖm vô.  - GV nhËn xÐt tæng kÕt .  3*.* **H§2:** KÓ chuyÖn “ c¸c     ch¸u vµo ®©y víi B¸c”  - MT: HS biÕt ®­îc t×nh c¶m gi÷a thiÕu nhi víi BH vµ nh÷ng viÖc c¸c em cÇn lµm ®Ó tá lßng kÝnh yªu BH  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV kÓ chuyÖn .  -.GV kÕt luËn  4. **H§3***:*T×m hiÓu 5 ®iÒu BH     d¹y TNN§  - MT: Gióp hS hiÓu vµ ghi nhí ND  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV cñng cè l¹i ND 5 ®iÒu BH d¹y TNN§.  5. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t ND bµi, nhËn xÐt giê häc. | - HS h¸t tËp thÓ 1 lÇn .  - HS c¸c nhãm ®¹i diÖn tr×nh bµy.  - HS ®äc.  -Hs lắng nghe. |

----------------------------------------------------------------------------

**SINH HOẠT LỚP**

**NHẬN XÉT CÁC MẶT TRONG TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

- Đánh giá hoạt động tuần qua. Nêu phương hướng tuần tới .

- Biết được ưu khuyết điểm trong tuần để phát huy và sửa chữa.

- Rèn kỷ năng phê và tự phê.

**II. Lên lớp:**

1.*Ổn định tổ chức*

2.*Đánh giá :*

- Lớp trưởng đánh giá.

- Tổ viên phát biểu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét.

a.*Về vệ sinh*: Sạch sẽ, có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt

b.*Học tập* : Có ý thức học tập tốt (Minh,Giang,Trang…)

- Một số em chưa có ý thức học tập (Nhiều,Hiếu ..)

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt

3.*Phương hướng* :

- Duy trì sĩ số đi học chuyên cần, đúng giờ

- Có đầy đủ sách vở,đồ dùng học tập.

- Tiếp tục thi đua học tốt.

- Vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ.

4.*Sinh hoạt văn nghệ* :

5. *Dặn d*ò

----------------------------------------------------------------------------------------

**Tuần 2**

Thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 1 :**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 1.

- Phát động phong trào thi đua tuần,thi đua đợt 1.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo

------------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 4 +5 : AI CÓ LỖI**

I **Mục tiêu:**

**A. Tập đọc**

1/ Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

- Đọc trôi chảy cả bài,đọc đúng:

+Các từ ngữ có vần khó:khuỷu tay,nguệch ra.

+Các từ ngữ dễ phát âm sai và viết sai:nắn nót,nổi giận,đến nỗi,lát nữa.

+Các phiên âm tên người nước ngoài:Cô-rét-ti,En-ri-cô.

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu :

+ Nắm được nghĩa của các từ mới:kiêu căng,hối hận,can đảm.

+Hiểu ý nghĩa của câu chuyện:Phải biết nhường nhịn bạn,nghĩ tốt về bạn,dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn.

**B. Kể chuyện**

- Rèn kĩ năng nói

+ HS biết dựa vào tranh kể lại nội dung chuyện.

- Rèn kĩ năng nghe

+Tập trung theo dõi bạn kể chuyện.

+Nhận xét,đánh giá lời kể của bạn.

II. **Đồ dïng dạy học** :

-Tranh vẽ.

- Bảng viết sẵn câu cần hướng dẫn hs luyện đọc.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  50’  17’  1’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài “ Hai bàn tay em”  -Gv nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới**  **Tập đọc ( 1,5 tiết)**  a. GT bài, ghi bảng  b. Luyện đọc  - Gv đọc mẫu .  - Hướng dẫn Hs luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ ngữ.  -Đọc từng câu.  +Gv viết bảng Cô-rét-ti,En-ri-cô.  -Đọc từng đoạn trước lớp.  -Gv giúp hs hiểu nghĩa các từ kiêu căng,hối hận,can đảm,ngây.  -Đọc từng đoạn trong nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo đoạn rồi TLCH.  +Hai bạn nhỏ trong truyện tên là gì?  +Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau?  +Vì sao En-ri-cô hối hận,muốn xin lỗi Cô-rét-ti?  -Gọi 1 hs đọc lại đoạn 4.  +Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao?  +Em đoán Cô-rét-ti nghĩ gì khi chủ động làm lành với bạn?Hãy nói một câu ý nghĩ của Cô-rét-ti?  -Gọi 1 hs đọc lại đoạn 5.  +Bố đã trách mắng En-ri-cô như thế nào?  +Lời trách mắng của bố có đúng không?Vì sao?  +Theo em mỗi bạn có điểm gì đánh khen?  -Nhận xét.  4. **Luyện đọc lại**  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ .  Uốn nắn cách đọc cho hs.  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  **Kể chuyện ( 0,5 tiết**)  1. HD kể chuyện  - HD kể theo đoạn  -YC h/s quan sát tranh (sgk).  - YC xếp tranh theo thứ tự .  - YC h/s kể .  - GV nhận xét chung  5. **Củng cố dặn dò:**  +Em học được điều gì qua câu chuyện này?  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi .  -2 hs đọc.  -Cả lớp đọc đồng thanh.  -Hs nối tiếp đọc từng câu.  -Hs nối tiếp đọc 5 đoạn.  - HS theo dõi.  -Hs luyện đọc theo cặp.  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc thầm đoạn 1 và đoạn 2 và trả lời câu hỏi  - Nhận xét .  +Cô-rét-ti và En-ri-cô.  + Cô-rét-ti vô ý chạm khuỷu tay vào En-ri-cô làm En-ri-cô viết hỏng. En-ri-cô giận bạn để trả thù đã đẩy Cô-rét-ti,làm hỏng hết trang viết của Cô-rét-ti.  +Sau cơn giận En-ri-cô bình tĩnh lại,nghĩ là Cô-rét-ti không cố ý chạm khuỷu tay mình.Nhìn thấy vai áo bạn sứt chỉ,cậu thấy thương bạn,muốn xin lỗi bạn nhưng không đủ can đảm.  +Hs trả lời.  +Hs trả lời.  +Hs trả lời.  -Hs chia mỗi nhóm 3 em,tự phân vai.  - HS theo dõi  - Lớp chia thành các nhóm.  - 5 hs thi đọc.  +Hs trả lời.  -HS lắng nghe. |

-----------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 6 : TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( CÓ NHỚ MỘT LẦN)**

I**. Mục tiêu.**

- Biết thực hiện phép tính trừ các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần).

- Áp dụng để giải bài toán có lời văn về phép trừ.

II. **Các hoạt động dạy học**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 4’  30’  1’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - G/v viết lên bảng 4 phép     tính.  - G/v đánh giá cho điểm.  2. **Bài mới:**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Hướng dẫn phép trừ.  \* 432 - 215 = ?  - G/v viết phép tính lên bảng  - Y/c h/s đặt phép tính.  - G/v nhắc lại cho lớp ghi nhớ.  \* 627 - 143 = ?  - G/v viết lên bảng phép tính.  - Y/c h/s đặt tính và tính.  c./ **Luyện tập:**  \* **Bài 1:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 3:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -BT cho biết gì ?BT hỏi gì ?  -Gọi 1hs tóm tắt.  -Nhận xét.  -Gọi 1 hs làm bài.    - G/v nhận xét.  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng làm .  - Nhận xét bài của bạn.  - 1 h/s lên bảng đặt phép tính.  - H/s thực hiện.   |  |  | | --- | --- | | 432  - 215  217 | - 2 không trừ được 5 lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1.  - 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1 viết 1.  - 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. |   - H/s đặt tính và tính, nêu cách tính.  - H/s nhận xét, nhắc lại cách thực hiện.  - 2 h/s nêu y/c của bài: Tính.  - 2 h/s lên bảng làm, lớp làm vào vở .   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 541  - 127  414 | 422  - 114  308 | 564  - 215  349 |  |  |   - H/s nhận xét.  - 2 h/s nêu y/c của bài: Tính.  - 3 h/s lên bảng làm, lớp làm vào vở .  - H/s nhận xét.  - 2 hs đọc đề bài.  -Hs trả lời.  -1hs tóm tắt.  -1 hs làm bài.  Bài giải:  Số tem của Hoa là:  335 – 128 = 207 (tem)  Đáp số: 207 con tem.  -HS lắng nghe. |

--------------------------------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 3 : VỆ SINH HÔ HẤP**

I. **Môc tiªu**:

Sau bµi häc HS biÕt :

- Nªu Ých lîi cña viÖc tËp thë buæi s¸ng.

- KÓ ra nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó gi÷ vÖ sinh c¬                       quan h« hÊp.

- Gi÷ s¹ch mòi häng .

II. **§å dïng d¹y- häc** : C¸c h×nh trong SGK trang 8,9.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  Nêu Ých lîi cña viÖc thë không khí trong lµnh?  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.  2. **D¹y häc bµi míi:**  a, Giíi thiÖu bµi: - GV giíi thiÖu bµi ,ghi b¶ng.  b, HD TH ND bµi:  \* H§1: Th¶o luËn nhãm  - MT: Nªu ®­îc Ých lîi cña viÖc    tËp thë buæi s¸ng.  - C¸ch tiÕn hµnh:  -Yêu cầu hs quan sát các hình 1,2,3 trang 8 thảo luận và trả lời các câu hỏi.  +Tập thở sâu vào buổi sáng có lợi gì?  +Hằng ngày,chúng ta nên làm gì để giữu sạch mũi,họng?  -Gv nhận xét.  \* H§2: TL theo cÆp  - MT: KÓ ra ®­îc nh÷ng viÖc    nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó    gi÷ vÖ sinh c¬ quan h« hÊp.  - C¸ch tiÕn hµnh :  -Yêu cầu hs quan sát các hình ở trang 9 thảo luận và trả lời câu hỏi:Chỉ và nói tên các việc nên và không nên làm để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.  \*Làm việc cả lớp:  -Gọi hs trình bày.  -Bổ sung.  - GV nhËn xÐt kÕt luËn :  + Kh«ng nªn thë trong phßng        cã ng­êi hót thuèc.  + Lu«n quÐt dän nhµ cöa lau        chïi ®å ®¹c.  + Tham gia tæng vÖ sinh        ®­êng ®i ngâ xãm.  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - GV tãm t¾t ND bµi , nhËn xÐt giê häc | - 2 HS trả lời.  -Hs quan sát.  -Hs trả lời.  - HS quan s¸t h×nh .  - HS ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy tr­íc líp, mçi em ph©n tÝch 1 bøc tranh.  - HS ®äc KL.  -Hs lắng nghe. |

---------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2013

**ÂM NHẠC**

Gv âm nhạc soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 7 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu:**

- Củng cố khái niệm thực hiện phép tính cộng, trừ các số có ba chữ số (có  nhớ ).

- Củng cố về tìm SBT, ST, Hiệu.

- Giải bài toán có lời văn bằng phép tính cộng , trừ.

II. **Các hoạt động dạy học**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ.**    2. **Bài mới.**  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn luyện tập.  \* **Bài 1**:  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 2:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài phần a(phần b giảm tải).  -Nhận xét.  \* **Bài 3:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm cột 1,2,3(cột 4 giảm tải).  -Nhận xét.  \* **Bài 4:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs nêu đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.    - G/v nhận xét.  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | -2 hs đọc đề bài.  - 2 hs làm bài.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 567  - 325  242 | 868  - 528  340 | 387  - 58  329 | 100  - 75  25 | |  |  |  |  |   - 2 hs đọc đề bài.  - 2 hs làm bài.  - 2 hs đọc đề bài.  -2 hs làm bài.  - H/s giải vào vở.  -1hs nêu.  - 1 hs làm bài.  Bài giải:  Cả hai ngày bán được số kg gạo là:  415 + 325 = 740 (kg)    Đáp số: 740 kg.  -Hs lắng nghe |

-------------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 3 : AI CÓ LỖI**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập 2,BT3a/b.

II. **Đồ dùng dạy học**

- Bảng phụ

III. **Hoạt động dạy học**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - Viết các từ : Ngọt ngào, ngao      ngán,hiền lành.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng  b. HD nghe viết  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi  + Đoạn văn nói lên điều gì?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Cuối mỗi câu có dấu gì và          viết ntn?  - HD viết từ , tiếng khó .Cô-rét-ti ;khuỷu tay,sứt chỉ.  - YC viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài  3**. HD làm bài tập** :  \* **Bài 2:**  - YC h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  \* **Bài 3:**  - YC h/s đọc bài tập.  - YC h/s làm vào vở .  - Chữa bài  4. **Củng cố - Dặn dò**  - NX giờ học .: | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  + HS trả lời; - Nhận xét.  + Giữa trang vở.  + Dấu chấm và phải viết hoa chữ cái đầu câu .  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  -Hs lắng nghe. |

-----------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 6 : CÔ GIÁO TÍ HON**

I**. Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Tranh vẽ

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ**  - Kể lại chuyện “ Ai có lỗi và trả lời câu hỏi.  - GV nhận xét  2. **Bài mới** :  a. GT bài, ghi bảng  b. Luyện đọc .  - Gv đọc mẫu .  - Hướng dẫn Hs luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ ngữ.  -Đọc từng câu.  -Đọc từng đoạn trước lớp.  -Gv giúp hs hiểu nghĩa các từ khoan thai,khúc khích,núng nính.  -Đọc từng đoạn trong nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo đoạn rồi TLCH.  -Nhận xét.  4. **Luyện đọc lại** :  -Uốn nắn cách đọc cho hs.  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 3 h/s lên bảng kể và TLCH.  - Nhận xét bổ sung.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn  - HS đọc theo nhóm  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần  - HS đọc theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - 2 h/s đọc toàn bài .  -Hs lắng nghe. |

------------------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 8 : ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN**

I. **Mục tiêu.**

- Củng cố kỹ năng thực hành tính trong các bảng nhân đã học.

- Biết nhân nhẩm với số tròn trăm.

- Củng cố về tính giá ttrij biểu thức,tính chu vi hình tam giác, giải toán có lời văn.

II. **Đồ dùng dạy học.**

- Bảng phụ ghi nội dung BT4.

III. **Hoạt động dạy học**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | **1,Kiểm tra bài cũ.**  - G/v viết 4 phép tính lên bảng.  - G/v nhận xét ghi điểm.  2. Bài mới:  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn ôn tập.  \* **Bài 1:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 4 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 2:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Viết lên bảng biểu thức.  4 x 3 + 10  - Y/c cả lớp làm tiếp  -Gọi 1 hs làm phần c.  -Nhận xét.  \* **Bài 3:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.    \* **Bài 4:**  - Gọi h/s đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 2 h/s lên bảng làm.  -2 hs đọc đề bài.  -4 hs làm bài.  -Hs chữa bài.  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  - 1 h/s đứng tại chỗ nêu cách làm.  4 x 3 + 10 = 12 + 10  = 22  - 1 h/s lên bảng, lớp làm vào vở.  - 2 H/s đọc đề bài.  Tóm tắt.    1 bàn: 4 ghế.  8 bàn:… ghế?.  -1 hs làm bài.  Bài giải:  Số ghế có trong phòng ăn là:  4 x 8 = 32 (cái ghế)  Đáp số: 32 cái ghế  - H/s đọc đề bài.  -1 H/s làm bài.  -Hs lắng nghe. |

--------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

Gv thể dục soạn

----------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TỪ NGỮ VỀ THIẾU NHI .ÔN TẬP CÂU AI LÀ GÌ ?**

I. **Mục tiêu:**

- Mở rộng vốn từ về trẻ em, tìm các từ chỉ trẻ em, tình cảm, sự chăm  sóc của người lớn đối với trẻ em.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ**  - Tìm 2 câu có hình ảnh so sánh .  Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới**  a.GT bài ghi bảng    b. HD làm bài tập  \* **Bài 1** :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - HD h/s làm bài.  + Từ chỉ trẻ em?  + Từ chỉ t/cảm trẻ em?  - GVchữa bài .  \* **Bài 2 :**  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - Gợi ý và y/c ; h/s làm bài .  **Ai ( cái gì , con gì ?)**   1. Thiếu nhi : 2. Chúng em : 3. Chích bông :   \* **Bài 3:**  - Gọi h/s đọc bài tập  - GV giảng cho h/s nắm được bộ    phận câu hỏi Ai, cái gì, con gì ?  3. **Củng cố - Dặn dò**  - Nhận xét giờ học | -2 hs nêu.  - HS đọc y/c bài tập.  - 2 h/s lên bảng.  + Thiếu niên, nhi đồng,…  + Lễ phép, ngây thơ,…  - HS đọc  - HS làm vào vở.  **Là gì?**  Là măng non….đất nước .  Là h/s tiểu học .  Là bạn của trẻ em .  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  a. Cái gì là hình ảnh của làng quê Việt Nam.  b. Ai là chủ nhân tương lai  của đất nước.  -Hs lắng nghe. |

--------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 4 : PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP**

I. **Môc tiªu**: Sau bµi häc, HS cã thÓ:

- KÓ ®­îc tªn mét sè bÖnh ®­êng h« hÊp th­êng gÆp.

- Nªu ®­îc nguyªn nh©n vµ c¸ch ®Ò phßng bÖnh ®­êng h« hÊp.

- Cã ý thøc phßng bÖnh ®­êng h« hÊp.

II. **§å dïng d¹y häc**:

C¸c h×nh trong SGK.

III. **C¸c H§ d¹y häc chñ yÕu**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  3’ | 1. KiÓm tra bµi cò:  Nêu Ých lîi cña viÖc tËp thë buæi s¸ng.  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.  2**. D¹y bµi míi:**  a, H§1: §éng n·o  - MT: KÓ tªn mét sè bÖnh      ®­êng h« hÊp th­êng gÆp  - C¸ch tiÕn hµnh  - GV YC HS nh¾c l¹i tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan h« hÊp  - GV nhËn xÐt KL:  TÊt c¶ c¸c bé phËn cña c¬     quan h« hÊp ®Òu cã thÓ bÞ     bÖnh  b, H§2: lµm viÖc víi SGK   - MT: Nªu ®­îc nguyªn nh©n     vµ c¸ch ®Ò phßng, cã ý thøc     phßng bÖnh ®­êng h« hÊp.  - C¸ch tiÕn hµnh:  Yêu cầu hs quan sát và thảo luận.  KL:  + Nguyªn nh©n: Do bÞ         nhiÔm l¹nh, nhiÔm trïng         hoÆc biÕn chøng cña nh÷ng         bÖnh truyÒn nhiÔm  + C¸ch ®Ò phßng: Gi÷ Êm c¬         thÓ, gi÷ vÖ sinh mòi häng,         n¬i ë ®ñ Êm, tho¸ng khÝ ¨n         uèng ®ñ chÊt luyÖn tËp TD         th­êng xuyªn.  c, H§3: Ch¬i trß ch¬i b¸c sÜ       - MT: Cñng cè kiÕn thøc ®·         häc ®­îc vÒ phßng bÖnh         viªm ®­êng h« hÊp.  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV HD c¸ch ch¬i  - Tæ chøc cho HS ch¬i, c¶ líp xem vµ gãp ý bæ sung.  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - GV tãm t¾t ND bµi nhËn xét giê häc. | - 2 HS nªu Ých lîi cña viÖc tËp thë .  -2 hs nhắc lại.  - Mçi HS kÓ tªn mét bÖnh ®­êng h« hÊp  - HS QS vµ trao ®æi theo cÆp c¸c h×nh trong SGK theo gîi ý  - HS c¸c cÆp TB nh÷ng g× th¶o luËn ®­îc khi QS c¸c h×nh..  - 3 HS nh¾c l¹i KL.  -Hs lắng nghe. |

--------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2012

**THỂ DỤC**

Gv thể dục soạn

----------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 9 : ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA**

I**. Mục tiêu**.

- Củng cố khái niệm thực hành tính trong các bảng chia đã học.

- Giải toán có lời văn bằng phép tính chia.

II. **Hoạt động dạy học chủ yếu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ.**  **2. Bài mới:**  \* **Bài 1**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 2.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Hướng dẫn h/s nhẩm  200 : 2 = 100  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 3.**  - Gọi h/s đọc đề bài.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  -Nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò** :  - Nhận xét giờ học | - 2 h/s lên bảng làm.  - H/s nhận xét.  -2 hs đọc đề bài.  - 2 hs làm bài.  - 1 h/s đọc đề bài.  - 1 h/s lên bảng , lớp làm vào vở.  Bài giải:  1 hộp có số cốc là  24 : 4 = 6 (cốc)  Đáp số: 6 cốc  -HS lắng nghe. |

-------------------------------------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 2 : ÔN CHỮ HOA Ă ,Â**

I. **Muc tiêu** :

- Củng cố cách viết chữ hoa Ă- Â thông qua bài tập ứng dụng .

- Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Mẫu chữ Ă - Â

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  15’  15’  3’ | 1**. KT bài cũ** :  - KT vở tập viết của h/s.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  b. HD viết trên bảng con.  \* Luyện viết chữ hoa.  - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết  - YC h/s viết bảng con .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng “ Âu  Lạc”  - Gv viết mẫu nhắc lại cách viết.  - YC h/s viết bảng con .  - Gv nhận xét .  \* Luyện viết câu ứng dụng .  - GV viết mẫu .  - YC h/s viết  - GV nhận xét  3. **Thực hành**  - YC h/s viết bài vào vở tập viết .  - GV theo dõi.  - Chấm bài .  - Nhận xét.  4. **Củng cố - Dặn dò**  - Nhận xét giờ học . | - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - Hs viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con .  - HS viết bài vào vở  -Hs lắng nghe. |

------------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE \_- VIẾT)**

**CÔ GIÁO TÍ HON**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - Viết các từ : sáng ngời,mềm mại,day chuyền,dẻo dai.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  b. HD nghe viết  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Đoạn văn này gồm mấy câu?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Cuối mỗi câu có dấu gì và  viết ntn?  - HD viết từ , tiếng khó .  - YC viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập :**  \* **Bài 2:**  - YC h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học | - 2 h/s lên bảng viết , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời  + 5 câu.  + Giữa trang vở.  + Dấu chấm và phải viết hoa chữ cái đầu câu .  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  -Hs lắng nghe. |

----------------------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 20 tháng 9 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

-----------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 10 : LUYỆN TẬP**

I. Mục tiêu.

- Củng cố tính giá trị biểu thức có đến hai dấu phép tính.

- Củng cố biểu tượng về 1/4.

- Giải toán có lời văn bằng phép nhân.

II. Các hoạt động dạy học.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. Kiểm tra bài cũ.  - Gọi 2 h/s lên bảng làm bài.  - G/v nhận xét, ghi điểm.  2. Bài mới.  a./ Giới thiệu bài.  b./ Luyện tập.  \* Bài 1. Tính.  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  -Nhận xét.    \* Bài 2.  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* Bài 3.  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  3. Củng cố, dặn dò.  -Dặn hs chuẩn bị giờ sau. | - 2 h/s lên bảng làm bài.  - H/s nhận xét.  -2 hs đọc đề bài.  -3 hs làm bài.  a./ 5 x 3 + 132 c,20 x 3 : 2  = 15 + 132 =60 : 2  = 147 =30  b,32:4+106  =8+106  =114  - 1 h/s lên bảng, lớp làm vào vở.  - H/s nhận xét.  - 2 h/s đọc đề bài.  -1 hs tóm tắt.  - 1 h/s lên bảng, lớp làm vào vở.  Bài giải.  4 bàn có số học sinh là.  2 x 4 = 8 (học sinh)    Đáp số: 8 học sinh  -Hs lắng nghe. |

---------------------------------------------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 1 : KÍNH YÊU BÁC HỒ(TIẾT 2)**

I. **Môc tiªu:**

- HS biÕt:

+ BH lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i, cã c«ng to lín ®èi víi ®Êt n­íc, víi dân tộc.

+ T×nh c¶m gi÷a thiÕu nhi víi B¸c Hå

+ ThiÕu nhi cÇn lµm g× ®Ó tá lßng kÝnh yªu B¸c Hå.

- HS ghi nhí vµ lµm theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn nhi ®ång.

- HS cã t×nh c¶m kÝnh yªu vµ biÕt ¬n B¸c Hå.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  12’  13’  8’  2’ | 1/GV GT bµi häc vµ ghi b¶ng.  2. **H§1**:Hs tự liên hệ:  - MT:giúp hs tự đánh giá việc thực hiện 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn nhi ®ång của bản thân và có phương hướng phấn đấu,rèn luyện theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn nhi ®ång.  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV yêu cầu hs trao đổi:Em đã thực hiện được những điều nào trong Năm ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn nhi ®ång ?Thực hiện như thế nào ?Còn điều nào em chưa thực hiện tốt ?Vì sao ?.  -Gọi 2 hs liên hệ.  - GV nhËn xÐt tæng kÕt .  3*.* **H§2:** Hs trình bày những tư liệu đã sưu tầm được về Bác Hồ.  - MT: HS biÕt ®­îc những thông tin về Bác Hồ.  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV cho hs trình bày kết quả sưu tầm.  -GV kÕt luËn  4. **H§3***:*Trò chơi:Phóng viên  - MT:Củng cố lại bài học.  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV cñng cè l¹i ND 5 ®iÒu BH d¹y TNN§.  -Cho hs đọc đồng thanh:  Tháp Mười đẹp nhất bông sen  Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ  5. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t ND bµi, nhËn xÐt giê häc. | - HS ghi vở.  - HS c¸c nhãm ®¹i diÖn tr×nh bµy.  -Hs trao đổi.  -2 hs liên hệ.  -Hs trình bày kết quả sưu tầm.  -Hs thảo luận,nhận xét.  - HS đóng vai phóng viên.  -Hs lắng nghe.  -Hs đọc đồng thanh:  -Hs lắng nghe. |

----------------------------------------------------------------------------

**SINH HOẠT LỚP**

**SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN**

**I.Yêu cầu**

-Sao trưởng đánh giá hoạt động. Nêu phương hướng tuần tới

- Biết được ưu khuyết điểm trong tuần để phát huy và sửa chữa

- Rèn kỷ năng phê và tự phê.

**II. Lên lớp:**

1.*Ổn định tổ chức*

2.*Đánh giá :*

- Sao trưởng đánh giá

- Tổ viên phát biểu ý kiến

- Giáo viên nhận xét

a.*Về vệ sinh*: Sạch sẽ, có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt

b.*Học tập* : Có tiến bộ, ý thức học tập tốt

- Một số em chưa có ý thức học tập

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt

3.*Phương hướng* :

- Duy trì ­u ®iÓm ®¹t ®­îc -kh¾c phôc nh­îc ®iÓm

- Tiếp tục thi đua học tốt -Lµm tèt c«ng viÖc ®­îc giao

- Vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ

4.*Sinh hoạt văn nghệ* :

5. *Dặn d*ò

---------------------------------------------------------------------------------------

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 2 :**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 2.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo

----------------------------------------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 7 + 8 CHIẾC ÁO LEN**

I **Mục tiêu:**

**A. Tập đọc :**

1/ Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

- Đọc trôi chảy cả bài,đọc đúng:

+Các từ ngữ dễ phát âm sai và viết sai:lạnh buốt,lất phất,phụng phịu.

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu :

+ Nắm được nghĩa của các từ ngữ trong bài.

+Hiểu ý nghĩa của câu chuyện:Anh em phải biết nhường nhịn yêu thương,quan tâm đến nhau.

**B. Kể chuyện :**

- Rèn kĩ năng nói:

+Tập trung theo dõi bạn kể chuyện.

+Nhận xét,đánh giá lời kể của bạn.

II. **Đồ dïng dạy học** :

-Tranh vẽ

- Bảng viết sẵn câu cần hướng dẫn hs luyện đọc.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  55’  15’  1’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài Cô giáo tí hon.  -Gv nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới:**  **Tập đọc ( 1,5 tiết)**  a. GT bài, ghi bảng .  b. Luyện đọc .  - Gv đọc mẫu .  - Hướng dẫn Hs luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ ngữ.  -Đọc từng câu.  -Đọc từng đoạn trước lớp.  -Gv giúp hs hiểu nghĩa các từ bối rối ,thì thào.  -Đọc từng đoạn trong nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo đoạn rồi TLCH.  + Chiếc áo len của Hòa đẹp và          tiện ntn?  +Vì sao Lan dỗi mẹ ?  + Anh Tuấn nói gì với mẹ ?  + Vì sao Lan ân hận?  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn  -Nhận xét.  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  **Kể chuyện ( 0,5 tiết**)  1. HD kể chuyện .  - HD kể theo đoạn.  - YC h/s kể .  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi .  -Hs quan sát tranh minh hoạ chủ điểm và bài học.  -Hs nối tiếp đọc từng câu.  -Hs nối tiếp đọc.  - HS theo dõi.  -Hs luyện đọc theo cặp.  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc thầm và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  +Hs trả lời.  +Hs trả lời.  +Hs trả lời.  -Hs chia mỗi nhóm 3 em,tự phân vai.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm.  - 3 hs thi đọc.  +Hs kể.  -HS lắng nghe.  -HS lắng nghe. |

----------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 11 : ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC**

I. **Mục tiêu:**

- Ôn tập về đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc, về tính chu  vi  .

- Củng cố về nhận dạng hình vuông, hình tứ giác, hình tam giác .

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 4’  30’  1’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - G/v viết lên bảng 2 phép     tính.  - G/v đánh giá cho điểm.  2. **Bài mới:**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Hướng dẫn ôn tập.  \* **Bài 1:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 3:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng làm .  - Nhận xét bài của bạn.  - 2 h/s đọc .  Bài giải:  a. Độ dài đường gấp khúc ABCD là:  34 + 12 + 40 = 86 (cm)  b. Chu vi hình tam giác MNP là:  34 + 12 + 40 = 86 (cm)  Đáp số: a. 86 cm  b. 86 cm.  - 2 h/s đọc đề bài.  Bài giải.  Chu vi hình chữ nhật ABCD là:  3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)  Đáp số: 10 cm  - 2 h/s đọc đề bài.  -1 hs làm bài.   |  |  | | --- | --- | | - Có 6 HTG | - Có 5 HV |   -HS lắng nghe. |

--------------------------------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 5 : BỆNH LAO PHỔI**

I. **Môc tiªu**: Sau bµi häc HS biÕt :

- Nªu nguyªn nh©n, ®­êng l©y bÖnh vµ t¸c h¹i cña bÖnh lao phæi .

- Nªu ®­îc nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó phßng bÖnh lao phæi .

- Nãi víi bè mÑ khi b¶n th©n cã nh÷ng dÊu hiÖu bÞ m¾c bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp ®Ó ®­îc ®i kh¸m vµ ®iÒu trÞ kÞp thêi.

- Tu©n theo c¸c chØ dÉn cña b¸c sÜ khi bÞ bÖnh .

II. **§å dïng d¹y häc** : C¸c h×nh trong SGK T 12,13.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  - Nªu nguyên nh©n vµ c¸ch ®Ò phßng bÖnh ®­êng h« hÊp .  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.  2. **D¹y häc bµi míi:**  a, **H§1**: Lµm viÖc víi SGK  - MT: Nªu nguyªn nh©n ®­êng l©y bÖnh vµ t¸c h¹i.  - C¸ch tiÕn hµnh :  b, **H§2**: Th¶o luËn nhãm:  - MT: Nªu ®­îc nh÷ng viÖc nªn lµm  vµ kh«ng nªn lµm ®Ó phßng bÖnh lao phæi  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV yêu cầu c¸c nhãm QS H13 kÕt hîp liªn hÖ thùc tÕ TLCH theo gîi ý .  - GV tæng kÕt :Lao lµ bÖnh truyÒn nhiÔm do vi khuÈn g©y ra. TrÎ em ®­îc tiªm phßng cã thÓ kh«ng m¾c.  c, **H§**3: §ãng vai :  - MT: BiÕt nãi víi bè mÑ khi cã  dÊu hiÖu bÞ m¾c bÖnh, tu©n theo  chØ dÉn cña b¸c sÜ.  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV nhËn xÐt KL:  Khi bÞ sèt, mệt mái, chóng ta   cÇn ph¶i b¸o ngay cho bè mÑ ®Ó  ®­îc ®­a ®i kh¸m kÞp thêi. NÕu  cã bÖnh ph¶i uèng thuèc ®ñ liÒu theo ®¬n cña b¸c sÜ.  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - GV tãm t¾t ND bµi , nhËn xÐt giê häc. | - 2 HS nªu.  - 2 HS trả lời.  - HS c¸c nhãm ®äc lêi tho¹i .  - HS ®¹i diÖn nhãm nêu kết quả.  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.  - HS ®¹i diÖn nhãm nhËn xÐt.  - HS nhËn nhiÖm vô vµ chuÈn bÞ trong nhãm .  - HS c¸c nhãm lÇn l­ît TB tr­íc líp .  -Hs lắng nghe. |

---------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

-----------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN**

I. **Mục tiêu**:

- Củng cố kn về giải toán nhiều hơn, ít hơn.

- Giới thiệu bổ sung về bài toán “hơn kém nhau về 1 số đv”.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Bảng phụ.

III. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ**:  - G/v viết lên bảng 3 phép tính.  - G/v nhận xét ghi điểm.  2. **Bài mới:**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Hướng dẫn ôn tập.  \* **Bài** 1.  - Gọi h/s đọc đề bài.  - Y/c h/s làm bài.  \* **Bài 2.**  - G/v theo dõi h/s làm bài.    \* **Bài 3.**  - G/v theo dõi h/s làm bài.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - 3 h/s lên bảng làm bài.  - H/s nhận xét.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 1 h/s lên bảng giải, lớp làm vào vở.  Bài giải  Đội hai trồng được số cây là:  230 + 90 = 320 (cây)  Đáp số: 320 cây.  - H/s nhận xét.  - 2 h/s đọc đề bài.  Bài giải.  Buổi chiều bán được số lít xăng là:  635 – 128 = 507 (l)  Đáp số: 507 l  - 1 h/s lên bảng làm , lớp làm vào vở.  - H/s đổi chéo vở để kiểm tra.  -Hs lắng nghe. |

---------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT )**

**TIẾT 5 : CHIẾC ÁO LEN**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập và học thuộc lòng.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ : xào rau, sà xuống, xinh xẻo, ngày sinh  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ ; y/c giờ học  b. HD nghe viết  - GV đọc đoạn văn trên bảng  - GV hỏi  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Cuối mỗi câu có dấu gì và viết          ntn?  + Lời Lan muốn nói được đặt trong dấu gì?  - HD viết từ , tiếng khó  - YC viết bài vào vở  - Chấm chữa bài  3. **HD làm bài tập** :  \* **Bài 2**:  - YC h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  \* **Bài 3:**  - YC h/s đọc bài tập  - YC h/s làm vào vở  4. **Củng cố - Dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng .  - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét  + Giữa trang vở  + Dấu chấm và phải viết hoa chữ cái đầu câu .  + Dấu 2 chấm và dấu ngoặc kép.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc.  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc .  - Lớp làm bài vào vở.  -Hs lắng nghe. |

--------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 9 : QUẠT CHO BÀ NGỦ**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và néi dung bài đọc.

- Học thuộc lßng bài thơ.

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại chuyện “ Chiếc áo len ”.  - GV nhận xét.  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc .  - GVđọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc .  - HD đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc dòng thơ  - YC h/s đọc .  - Nhận xét.  \* Đọc khổ trước lớp.  - YC h/s đọc.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 khổ .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo khổ rồi tlch.  + Bạn nhỏ trong bài thơ làm gì?  + Bà mơ thấy gì?  + Qua bài thơ em thấy tình cảm cháu  đối với bà ntn?  - GV nhận xét và bổ sung từng khổ 1.  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d theo đoạn .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  - Nhận xét  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học | - 3 h/s lên bảng kể .  - Nhận xét bổ sung.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 dòng.  - Mỗi em đọc 1 khổ.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo khổ và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc .  - Thi đọc cả bài.  -Hs lắng nghe. |

----------------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2013

**TOÁN**

**XEM ĐỒNG HỒ**

I. **Mục tiêu:**

- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.

- Củng cố biểu tượng về thời gian (chủ yếu về thời điểm).

- Bước đầu có hiểu biết về sử dụng thời gian trong thực tế đời sống.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Đồng hồ để bàn, đồng hồ điện tử.

III. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/G | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  1’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - G/v viết bảng phép tính.  - G/v nhận xét, ghi điểm.  2. **Bài mới:**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Ôn tập về thời gian.  \* Hướng dẫn h/s xem đồng hồ  \* G/v giới thiệu vạch chia phút.  - G/v giúp h/s xem giờ, phút.  - Y/c h/s nhìn vào tranh vẽ sgk . c.**Thực hành:**  \* **Bài 1.**  - Gọi h/s đọc y/c.  - Y/c h/s thảo luận nhóm đôi.  \* **Bài 2.**  - T/c thi quay kim đồng hồ.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3.**  - Các đồng hồ minh hoạ  - Y/c h/s nêu số giờ , phút  \* **Bài 4.**  - Gọi h/s đọc y/c của đề.  - Đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?  - G/v nhận xét.  3.**Củng cố, dặn dò:** Nhận xét tiết học. | - 2 h/s lên bảng làm.  - 1 giờ hay 60 phút.  - Kim phút đi từ số 12 là 1 vòng 🡪 1 giờ hay 60 phút.  - H/s nêu y/c  - H/s thảo luận nhóm đôi.  - Đại diện các nhóm nêu kq  - H/s nhận xét.  - H/s quay kim đồng hồ.  - Nhận xét  - Đồng hồ điện tử không có kim.  - H/s xem trên mặt đồng hồ và nêu:  - H/s nhận xét.  - H/s đọc yêu cầu.  - H/s so sánh và nêu: Đồng hồ A và B cùng chỉ thời gian là 4 giờ chiều.  - H/s nhận xét. |

-------------------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

---------------------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 3 : SO SÁNH – DẤU CHẤM**

I. **Mục tiêu** :

- Tìm được hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn .

- Nhận biết các từ chỉ sự so sánh trong những câu đó.

- Ôn luyện về dấu chấm . Điền đúng dấu chấm vào chỗ thích hợp.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ viết nội dung bài tập 2.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - 2 h/s lên bảng làm bài tập .    - Nhận xét cho điểm .  2. **Bài mới** :  a.GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. HD làm bài tập  \* **Bài 1** :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - GV viết 4 câu lên bảng .  - HD làm bài.    - YC h/s làm bài .  - GVchữa bài .  **\* Bài** 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - GV chép n/d bài lên bảng .  - HD và y/c ; h/s làm bài .  - GV chữa bài.  \* **Bài 3:**  - Gọi h/s đọc bài tập  - GV y/c ; h/s đọc kĩ đoạn văn rồi làm bài tập .  3**. Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng làm bài tập.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS đọc 4 câu thơ trên bảng..  - 4 h/s lên bảng.  a. Mắt hiền…  b. Hoa sao xuyến ….  c. Trời là cái tủ…  d. Dòng sông ….  - HS đọc  - HS theo dõi.  - 4 h/s lên bảng làm  - Đáp án : Tựa, như, là,…  - HS đọc.  - HS làm bài vào vở , đổi chéo vở kiểm tra . |

--------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 6 : MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN**

. **Môc tiªu**: Sau bµi häc , HS cã kh¶ n¨ng:

- TB s¬ l­îc vÒ cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña m¸u.

- Nªu ®­îc chøc n¨ng cña c¬ quan tuÇn hoµn.

- KÓ ®­îc tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan tuÇn hoµn.

II. **§å dïng d¹y häc**: C¸c h×nh trong SGK.

III. **C¸c H§ d¹y häc chñ yÕu**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  T¸c h¹i cña bÖnh lao phæi.  2. **D¹y bµi míi:**  a, H§1:Quan s¸t vµ th¶o luËn  - MT: Tr×nh bµy ®­îc s¬ l­îc vÒ     thµnh phÇn cña m¸u vµ chøc n¨ng     cña huyÕt cÇu ®á, nªu ®­îc chøc     n¨ng cña c¬ quan  tuÇn hoµn  - C¸ch tiÕn hµnh.  - GV nhËn xÐt kÕt luËn.  \* M¸u lµ 1 chÊt láng cã mµu ®á gåm 2    TP huyÕt t­¬ng vµ huyÕt cÇu  C¬ quan vËn chuyÓn m¸u ®i  kh¾p c¬    thÓ ®­îc gäi lµ c¬ quan  tuÇn hoµn  b, **H§2**: Lµm viÖc víi SGK    - MT: KÓ ®­îc tªn c¸c bé phËn    cña  c¬ quan tuÇn hoµn  - C¸ch tiÕn hµnh:        C¬ quan tuÇn hoµn gåm cã: Tim     vµ c¸c m¹ch m¸u  c, **H§3**: Ch¬i trß ch¬i tiÕp søc  - MT: HiÓu ®­îc m¹ch m¸u ®i tíi    mäi c¬ quan cña c¬ thÓ  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV nãi tªn trß ch¬i vµ HD c¸ch ch¬i  - HS ch¬i  - GV nhËn xÐt KL vµ tuyªn d­¬ng ®«i th¾ng cuéc  - GV tãm t¾t ND bµi, nhËn xÐt giê häc  Nhê cã m¹ch m¸u ®em m¸u ®Õn mäi bé phËn ®Ó tÊt c¶ c¸c c¬ quan ®ñ  chÊt D2 vµ «-xi ®Ó h®.  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | - 2 HS nªu , nhËn xÐt .  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.  - HS QS h×nh trong SGK th¶o luËn nhãm TLCH GV.  - 3 HS ®¹i diÖn nhãm TB kÕt qu¶.  - Vµi HS nh¾c l¹i KL.  - HS QS h×nh 4 trong SGK theo cÆp 1 b¹n hái 1 b¹n TL.  - 2 cÆp lªn TB tr­íc líp. |

Thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

-----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 14 : XEM ĐỒNG HỒ**

I. **Mục tiêu:**

- Biết xem đồng hồ.

- Củng cố biểu tượng về thời gian.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Mô hình đồng hồ .

III. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - G/v yêu cầu h/s quay đồng hồ         chỉ các thời điểm  2. **Bài mới:**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Hướng dẫn xem đồng hồ.  - G/v quay mặt đồng hồ đến 8 giờ      35 và hỏi:  c. Hướng dẫn thực hành.  \* **Bài 1**.  - Giúp h/s xác định y/c của bài.  + Đồng hồ A chỉ mấy giờ?  + 6 giờ 55’ còn gọi ntn?  + Nêu kim giờ kim phút?  \* **Bài 2**.  - Gọi h/s đọc y/c đề.  - Y/c h/s quay  \* **Bài 3.**  - T/c h/s thảo luận nhóm.  - Gọi h/s nêu kq thảo luận.  \* **Bài 4.**  - T/c cho h/s làm bài phối hợp.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò**:  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng quay mặt đồng hồ.  - H/s quan sát và trả lời.  - H/s nêu giờ dưới sự hd của g/v.  - 6 giờ 55’.  - 7 giờ kém 5’.  - HS nêu tiếp  - H/s nêu  - HS quay – nhận xét  - H/s thảo luận nhóm  - Đại diện các nhóm trình bày kết quả.  - Nêu trên đồng hồ rồi trả lời câu hỏi.  + Minh thức dậy lúc 6 giờ 15’.  + Minh đánh răng lúc 6 giờ 30’.  + ………………………  - H/s nhận xét |

----------------------------------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 3 : ÔN CHỮ HOA B**

I. **Muc tiêu** :

- Củng cố cách viết chữ hoa B thông qua bài tập ứng dụng .

- Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Mẫu chữ B .

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  15’  15’  3’ | 1. **KT bài cũ** :  - KT vở tập viết của h/s.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  b. HD viết trên bảng con  \* Luyện viết chữ hoa:  - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại  cách  viết.  - YC h/s viết bảng con .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng “ Bố Hạ”  - GV viết mẫu nhắc lại cách viết  - YC h/s viết bảng con .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết câu ứng dụng :  - GV viết mẫu .  - YC h/s viết.  - GV nhận xét .  3. **Thực hành** :  - YC h/s viết bài vào vở tập  viết  - GV theo dõi .  - Chấm bài .  - Nhận xét.  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - HS tìm chữ hoa có trong bài B,   H , T .  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - Hs viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con “ Bầu , Tuy”.  - HS viết bài vào vở .  - Lớp trưởng thu bài. |

------------------------------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( TẬP - CHÉP)**

**TIẾT 6 : CHỊ EM**

I. **Mục tiêu** **:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập và học thuộc lòng.

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Bảng phụ

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ :Trăng tròn ,chậm      trễ, chào hỏi”  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ ; y/c giờ học  b. HD nghe viết  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi .  + Người chị trong bài làm những công   việc gì?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Cách trình bài ntn?  + Chữ cái đầu câu viết ntn?  - HD viết từ , tiếng khó  - YC viết bài vào vở  - Chấm chữa bài  3. **HD làm bài tập** :  \* **Bài 1**:  - YC h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  \* **Bài 2:**  - YC h/s đọc bài tập.  - YC h/s làm vào vở .  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con  - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét  + …chải chiếu, buông màn, ru em..  + Giữa trang vở  + Câu 6 lùi 2 ô, câu 8 lùi vào 1 ô.  + Viết hoa.  - HS viét bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc .  - Lớp làm bài vào vở. |

----------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 27 tháng 9 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 15 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu:**

- Củng cố phần bằng nhau của đv.

- Giải bài toán bằng 1 phép tính nhân.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ**:  - K/t thời gian biểu của h/s.  - G/v đánh giá.  2.**Bài mới:**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Hướng dẫn luyện tập.  \* **Bài 1.**  - H/s suy nghĩ tự làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.**  - Lập đề toán.  - Y/c h/s làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3.**  - Y/c h/s quan sát hình vẽ p.a.  - H/s tự làm phần b.  \* **Bài 4**.  - Viết bảng.  4 x 7 … 4 x 6  - Điền dấu gì vào chỗ trống?  - Y/c h/s làm phần còn lại.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - Vài h/s nêu thời gian biểu của mình.  - 1 h/s đọc yêu cầu bài.  - H/s làm vào vở.  - H/s tóm tắt.  - 1 h/s lên bảng, lớp làm vào vở.  Bài giải.  4 thuyền chở được số người là.  5 x 4 = 20 (người)  Đáp số: 20 người.  - H/s nhận xét  - H/s quan sát  a. Khoanh vào 1/3 số cam.  b. Khoanh vào 1/4 số quả cam.  - Khoanh vào 1/2 trg hình 3 và 4.  - 2 h/s nêu:  Điền dấu lớn vào chỗ trống vì:  4 x 7 = 28, 4 x 6 = 24 mà 28 > 24  - 2 h/s lên bảng, lớp làm vào vở.  4 x 5 = 5 x 4 ; 16 : 4 < 16 : 2  20 20 4 8 |

-------------------------------------------------------------------------

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 3 : KỂ VỀ GIA ĐÌNH**

**ĐIỀN VÀO TỜ GIẤY IN SẴN**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng nói : Kể được 1 số cách đơn giản về gđ với 1 người bạn mới quen

- Rèn kĩ năng viết : Viết đúng mẫu đơn xin nghỉ học . .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Mẫu đơn .

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **T/g** | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - §äc bµi ®¬n xin vµo ®éi TNTPHCM?  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ y/c giờ học  b. HD làm bài tập  \* **Bài 1** :  - Gọi h/s nêu y/c bài tập  - HD h/s nắm vững y/c bài tập .  - GV , y/c , h/s kể .  - GV nhận xét .  \* **Bài 2** :  - GV nêu y/c bài tập bài tập .  - YC làm miệng .  - YC h/s viết bài .  - Chấm 1 số bài .  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng .  - HS đọc .  - HS kể theo nhóm .  - Các nhóm thi kể .  - HS nói  + Quốc hiệu và tiêu ngữ.  + Địa điểm ngày…  + Tên đơn….  + Người nhận đơn….  + Tên người viết…  + lí do…  + Chữ kí gđ….  + Chữ kí h/s….  - HS làm miệng .  - HS thực hành vết vào vở . |

-------------------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 2 : GIỮ LỜI HỨA**

I. **Môc tiªu**:

- HS hiÓu: ThÕ nµo lµ gi÷ lêi høa, v× sao ph¶i gi÷ lêi høa.

- HS biÕt c¸ch gi÷ lêi víi b¹n bÌ vµ mäi ng­êi.

- HS cã th¸i ®é quý träng nh÷ng ng­êi biÕt gi÷ lêi høa vµ kh«ng                   ®ång t×nh víi nh÷ng ng­êi hay thÊt høa.

II. **§å dïng d¹y häc** :

- Vë BT ®¹o ®øc , tranh minh ho¹ truyÖn chiÕc vßng b¹c.

- PhiÕu HT, c¸c tÊm b×a mµu ®á , xanh vµ tr¾ng (tiÕt 2)

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 10’  13’  10’  2’ | 1. ***H§1*:** Th¶o luËn truyÖn chiÕc vßng  b¹c  - MT: HS biÕt ®­îc thÕ nµo lµ gi÷  lêi    høa vµ ý nghÜa cña viÖc gi÷  lêi høa.  - C¸ch tiÕn hµnh:  2. ***H§2***: Xö lÝ t×nh huèng  - MT: HS biÕt ®­îc v× sao cÇn  ph¶i gi÷    lêi høa vµ cÇn lµm g×  nÕu kh«ng thÓ    gi÷ lêi høa víi  ng­êi kh¸c  - C¸ch tiÕn hµnh:  3. ***H§3*:** Tù liªn hÖ  - MT: HS biÕt tù ®¸nh gi¸ viÖc gi÷ lêi  høa cña b¶n th©n.  - C¸ch tiÕn hµnh :  4. **Cñng cè bµi** :  - GV NX tãm t¾t ND bµi , NX giê häc. | - GV kÓ chuyÖn (minh ho¹ b»ng tranh)  - 2 HS ®äc l¹i chuyÖn  - HS TL TLCH cuèi bµi. nhËn xÐt  - GV nhËn xÐt tæng kÕt  - GV chia líp thµnh 2 nhãm giao mçi nhãm xö lÝ 1 t×nh huèng  - HS c¸c nhãm th¶o luËn, ®¹i diÖn nhãm TB tr­íc líp, nhËn xÐt  - GV kÕt luËn  - GV nªu yªu cÇu liªn hÖ  - HS tù liªn hÖ  - GV NX khen nh÷ng HS biÕt gi÷ lêi høa  - HD HS lµm BT vµo vë  - HS thùc hiÖn gi÷ lêi høa víi b¹n bÌ vµ mäi ng­êi . |

----------------------------------------------------------------------------

**SINH HOẠT LỚP**

**SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

-Sao trưởng đánh giá hoạt động. Nêu phương hướng tuần tới .

- Biết được ưu khuyết điểm trong tuần để phát huy và sửa chữa.

- Rèn kỷ năng phê và tự phê.

**II. Lên lớp:**

1.*Ổn định tổ chức*

2.*Đánh giá :*

- Sao trưởng đánh giá.

- Tổ viên phát biểu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét.

a.*Về vệ sinh*: Sạch sẽ, có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt

b.*Học tập* : Có tiến bộ, ý thức học tập tốt .

- Một số em chưa có ý thức học tập .

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt.

3.*Phương hướng* :

- Duy trì ­u ®iÓm ®¹t ®­îc -kh¾c phôc nh­îc ®iÓm.

- Tiếp tục thi đua học tốt -Lµm tèt c«ng viÖc ®­îc giao.

- Vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ

4.*Sinh hoạt văn nghệ* :

5. *Dặn d*ò:

-----------------------------------------------------------------------------------------

**Tuần 4**

Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 3 :**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 3.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo

------------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 10 + 11 : NGƯỜI MẸ**

I **Mục tiêu:**

**A. Tập đọc :**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

**B. Kể chuyện :**

- Rèn kĩ năng nói.

+ HS biết dựa vào tranh kể lại nội dung truyện.

- Rèn kĩ năng nghe.

+Tập trung nghe kể chuyện .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Tranh vẽ.

**III. Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  55’  15’  1’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài “Quạt cho bà ngủ”  2. **Bài mới:**  **Tập đọc ( 1,5 tiết)**  a. GT bài ghi bảng .  b. Luyện đọc .  - GV đọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  - Yc h/s đọc.  \* Đọc đoạn trước lớp.  - YC mỗi em đọc 1 đoạn.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài :**  - YC h/s đọc theo đoạn rồi tlch.  + Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ  đường cho bà?  + Bà làm gì để hồ nước chỉ đường cho  bà?  + Thái độ Thần Chết ntn khi  thấy bà  mẹ?  + Người mẹ trả lời ntn?  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn.  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  **Kể chuyện ( 0,5 tiết**)  1. **HD kể chuyện**:  - HD kể theo đoạn .  -YC h/s quan sát tranh (sgk).  - YC xếp tranh theo thứ tự .  - YC h/s kể .  - GV nhận xét chung.  - YC nêu nội dung ý nghĩa truyện .  5. **Củng cố dặn dò :**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng .  - HS nhận xét.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - 4 em đọc 4 đoạn.  - HS đọc theo nhóm ( 4 nhóm).  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - HS theo dõi.  - Lớp chia thành 4 nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS quan sát tranh.  - 2 h/s xếp tranh .  - HS kể theo đoạn.  - HS nhận xét.  - HS nêu.  -Hs lắng nghe. |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 16 : LUYỆN TẬP CHUNG**

I. **Mục tiêu:**

- Củng cố kn thực hành tính cộng, trừ các số có 3 chữ số.

- Củng cố kn tìm thừa số, số bị chia chưa biết.

- Giải bài toán về tìm phần hơn.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 4’  30’  1’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - G/v viết lên bảng 2 phép     tính.  - G/v đánh giá cho điểm.  2. **Bài mới.**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Hướng dẫn luyện tập.  \* **Bài 1.** Đặt tính  rồi tính.  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.**  - Gọi h/s đọc bài.  - Y/c h/s nhắc lại cách tìm thừa    số, số bị chia chưa biết.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  **\* Bài 4.**  - Y/c h/s đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì?Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - Y/c h/s làm bài.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng làm.  - Nhận xét.  -2 hs đọc đề bài.  -3 h/s lên bảng làm, lớp làm vào vở.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 415  + 415  830 | 356  - 156  200 | 234  + 432  666 | | 652  - 126  526 | 162  + 370  532 | 728  - 245  483 | | - HS chữa bài. | | |   - 2 h/s đọc .  -Hs nhắc lại.  - 2 h/s lên bảng, lớp làm vào vở.   |  |  | | --- | --- | | X x 4 =32  X = 32 : 4  X = 8 | X : 8 = 4  X = 4 x 8  X = 32 |   - HS chữa bài.  - 2 hs đọc đề bài.  - 2 hs làm bài.  a,5 x 9 + 27 = 45+27  = 72  b,80 : 2 - 13 = 40-13  =27  - H/s đọc bài toán.  -Hs trả lời.  -1 hs tóm tắt.  - 1 h/s lên bảng làm.  Bải giải.  Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất số lít dầu là:  160 – 125 = 35 (l)  Đáp số: 35 l.  -Hs lắng nghe. |

--------------------------------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 7 : HOẠT ĐỘNG TUẦN HOÀN**

I. **Môc tiªu**: Sau bµi häc, HS biÕt :

- Thùc hµnh nghe nhÞp ®Ëp cña tim vµ ®Õm nhÞp m¹ch ®Ëp.

- ChØ ®­îc ®­êng ®i cña m¸u trong s¬ ®å vßng tuÇn hoµn lín vµ vßng tuÇn hoµn         nhá.

II. **§å dïng d¹y häc** :

- C¸c h×nh trong SGK trang 16, 17

- S¬ ®å 2 vßng tuÇn hoµn .

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  - Gọi 2 HS nªu chøc n¨ng cña c¬ quan tuÇn hoµn.  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.  2. **D¹y häc bµi míi:**  a, **H§1** :Thùc hµnh :  - MT: BiÕt nghe nhÞp ®Ëp cña  tim vµ ®Õm m¹ch nhÞp ®Ëp.  - C¸ch tiÕn hµnh:  Yêu cầu HS tõng cÆp ¸p tai vµo ngùc b¹n nghe.  - Gọi 2 cÆp lªn thùc hµnh tr­íc líp  - GV nhËn xÐt .  - GV tæng kÕt :  Tim lu«n ®Ëp ®Ó b¬m m¸u ®i kh¾p c¬  thÓ. NÕu tim ngõng ®Ëp m¸u kh«ng  l­u th«ng ®­îc trong c¸c m¹ch m¸u cơ thể sẽ chÕt .  b, **H§2**: Lµm viÖc víi SGK  - MT: ChØ ®­îc ®­êng ®i cña  m¸u  trªn s¬ ®å  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV ph¸t cho mçi nhãm 1 s¬ ®å .  - Yêu cầu HS c¸c nhãm thi ghÐp ch÷ vµo h×nh.  - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt b×nh chän  c, **H§3:** Ch¬i trß ghÐp ch÷ vµo  h×nh  - MT: Cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ 2 vßng tuÇn hoµn.  - C¸ch tiÕn hµnh :  -Phát cho mỗi nhóm một bộ đồ chơi gồm sơ đồ hai vòng tuần hoàn và các tấm phiếu rời ghi tên các loại mạch máu.  -Yêu cầu các nhóm thi đua ghép chữ vào hình.  -Cho các nhóm nhận xét sản phẩm.  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - GV tãm t¾t ND bµi , nhËn xÐt giê häc. | - 2 HS nªu.  - HS tõng cÆp ¸p tai vµ ngùc b¹n nghe.  - 2 cÆp lªn thùc hµnh tr­íc líp.  - HS QS s¬ ®å 2 vßng tuÇn hoµn.  - HS ®¹i diÖn nhãm lªn chØ vµo s¬ ®å vµ tr×nh bµy.  - HS c¸c nhãm thi ghÐp ch÷ vµo h×nh.  - C¶ líp nhËn xÐt b×nh chän.  - HS chơi theo hướng dẫn của GV.  -Các nhóm nhận xét sản phẩm.  -Hs lắng nghe. |

--------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

-----------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 17 :KIỂM TRA**

I. **Mục tiêu:**

- Kiểm tra kq ôn tập đầu năm học của h/s,

+ Kỹ năng thực hiện phép cộng, trừ (có nhớ 1 lần) có 3 chữ số.

+ Nhận biết số phần bằng nhau của 1 đv (dạng 1/2, 1/3, 1/4, 1/5).

+ Giải toán đơn.

+ Kỹ năng tính độ dài đường gấp khúc.

II. **Các hoạt động dạy học**:

1. **Bài mới:**

- G/v giao bài kiểm tra cho h/s.

- H/s làm bài.

2. **Thu bài:**

3. **Dặn dò**:

- Chuẩn bị tiết sau, bộ đồ dùng học toán.

-----------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 7 : NGƯỜI MẸ**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ : lim dim,ngắc ngứ.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. HD nghe viết :  - GV đọc đoạn văn .  - GV hỏi :  + Đoạn văn có mấy câu ?  + Cuối mỗi câu có dấu gì và viết          ntn?  +Tìm các tên riêng trong bài chính tả.  +Các tên riêng ấy được viết thế nào ?  +Những dấu câu nào được viết trong đoạn văn ?  - HD viết từ , tiếng khó .  - YC viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập** :  \* **Bài 2**:  - YC h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  \* **Bài 3:**  - YC h/s đọc bài tập.  - YC h/s làm vào vở .  4. **Củng cố - Dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng viết.  - HS theo dõi.  - HS trả lời .  + 4 câu.  + Dấu chấm và phải viết hoa chữ cái đầu câu .  +Thần Chết,Thần Đêm Tối.  +Viết hoa các chữ cái đầu mỗi tiếng.  + Dấu chấm,dấu phẩy,dấu hai chấm.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc.  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc .  - Lớp làm bài vào vở.  -Hs lắng nghe. |

--------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 12 : ÔNG NGOẠI**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại truyện “ Người mẹ”.  - GV nhận xét.  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học.  b. Luyện đọc :  - GV đọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc .  - HD đọc và giải nghĩa từ  \* Đọc câu :  - YC h/s đọc .  - Nhận xét.  \* Đọc đoạn trước lớp:  - YC h/s đọc.  \* Đọc nhóm:  - Mỗi nhóm đọc 1đoạn .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo đoạn rồi tlch.  + Thành phố sắp vào thu có gì đẹp?  + Ông ngoại giúp đỡ bạn nhỏ đi học ntn?  + Tìm hình ảnh đẹp ông đưa  cháu đi  thăm trường?  - GV nhận xét và bổ sung từng  khổ .  4. **Luyện đọc lại :**  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d theo đoạn .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  - Nhận xét .  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 3 h/s lên bảng kể vàTLCH .  - Nhận xét bổ sung.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS đọc theo nhóm.  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - 1 h/s đọc toàn bài .  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc .  -Hs lắng nghe. |

-------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 2 tháng 10 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 18 : BẢNG NHÂN 6**

I. **Mục tiêu**:

- Thành lập bảng nhân 6 (6 nhân với 1, 2, 3…, 10) và học thuộc long.

- Áp dụng bảng nhân 6 để giải bài toán có lời văn bằng 1 phép tính  nhân.

- Thực hành đếm thêm 6.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Bảng phụ viết sẵn bảng nhân 6 (không ghi kq các phép nhân).

III. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi 2 h/s lên bảng làm bài tập.  - Nhận xét cho điểm.  **2. Dạy bài mới**:  a./ Giới thiệu bài.  b./ HD thành lập bảng nhân 6.  - Gắn 1tấm bìa có 6 hình tròn và  hỏi.  - Có mấy hình tròn?  - 6 hình tròn được lấy mấy lần?  - 6 được lấy 1 lần nên ta lập được phép  nhân nào?  - G/v ghi bảng 6 x 1 = 6.  - Gắn tiếp các tấm bìa và hỏi  - Y/c h/s cả lớp tìm kq của phép nhân còn lại trong bảng nhân 6 .  - Cho h/s nhận xét bảng nhân 6?  - Y/c h/s đọc thuộc bảng nhân 6  3. **Luyện tập :**  \* **Bài 1:**Tính nhẩm:  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 4 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.**  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Y/c 1 h/s tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  \* **Bài 3:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò**.  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s làm trên bảng ,lớp làm ra giấy nháp.  - H/s quan sát và trả lời.  - Có 6 hình tròn.  - 6 hình tròn lấy được 1 lần.  - H/s đọc phép nhân.  - 6 x 1 = 6.  - H/s quan và trả lời.  - 6 được lấy 2 lần.  - Đó là phép tính 6 x 2.  - 6 x 2 = 12.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 4 hs làm bài.  -Hs chữa bài.  - 2 h/s đọc đề bài.  -1 h/s tóm tắt.  Tóm tắt.  1 thùng: 6 l  5 thùng: … l?  - 1hs làm bài.  Bài giải.  Năm thùng có số lít dầu là:  6 x 5= 30 (l)  Đáp số: 30 lít dầu  -2 hs đọc đề bài.  -2 hs làm bài.  -Hs lắng nghe. |

---------------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

----------------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 4 : TỪ NGỮ VỀ GIA ĐÌNH .ÔN TẬP CÂU AI LÀ GÌ ?**

I. **Mục tiêu** :

- Mở rộng vốn từ về gia đình.

- Tiếp tục ôn kiểu câu : Ai ( cái gì- con gì?)

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - KT miệng bài tập 3 .    - Nhận xét cho điểm .  2. **Bài mới :**  a.GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. HD làm bài tập :  \* **Bài 1** :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - GV làm mẫu : Từ chỉ gộp trong  g/đ      “Ông bà”    - YC h/s làm bài .  \* **Bài 2** :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - GV chép bài lên bảng .  -Gọi hs lên bảng làm bài.  - GV chữa bài.  \* **Bài 3:**  - Gọi h/s đọc bài tập .  - GV ; h/d  làm bài tập .  -Nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò**:  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS theo dõi lên bảng..  - HS làm bài vào vở: “ cha mẹ, anh chị, chú thím,…  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - HS lên bảng làm.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở , đổi  chéo vở kiểm tra.  a,Tuấn là anh của Lan.  b,Bạn nhỏ là cô bé rất ngoan.  c,Bà mẹ là người rất yêu thương con.  d,Sẻ non là người bạn rất tốt.  -HS lắng nghe. |

------------------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 8 : VỆ SINH CƠ QUAN TUẦN HOÀN**

I. **Môc tiªu**: Sau bµi häc, HS biÕt:

- So s¸nh møc ®é lµm viÖc cña tim khi ch¬i ®ïa qu¸ søc hoÆc lóc lµm viÖc nÆng nhäc víi lóc c¬ thÓ ®­îc nghØ ng¬i th­ gi·n.

- Nªu c¸c viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ vµ gi÷ vÖ sinh c¬ quan tuÇn hoµn.

- TËp thÓ dôc ®Òu ®Æn, vui ch¬i, lao ®éng võa søc ®Ó b¶o vÖ c¬ quan tuÇn hoµn.

II. **§å dïng d¹y häc :**

VÏ h×nh trong SGK trang 18,19.

III. **C¸c H§ d¹y häc chñ yÕu**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  -Gọi 2 HS nªu chøc n¨ng cña tim.  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.  2. **D¹y bµi míi:**  a, H§1: Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng   - MT: So s¸nh ®­îc møc ®é lµm     viÖc cña tim khi ch¬i ®ïa qu¸ søc      hay lµm viÖc nÆng nhäc víi lóc      c¬ thÓ nghØ ng¬i, th­ gi·n  - C¸ch tiÕn hµnh:  GV tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i tõ vËn ®éng Ýt cho ®Õn nhiÒu.  - GV nhËn xÐt kÕt luËn:  Khi ta vËn ®éng m¹nh hoÆc lao      ®éng ch©n tay th× nhÞp ®Ëp cña      tim mạnh vµ nhanh h¬n . V×         vËy lao động vµ vui ch¬i rÊt cã lîi cho tim m¹ch. Tuy nhiªn, nÕu lao động và hoạt động qu¸ søc tim cã thÓ bÞ mÖt, cã h¹i cho sức khỏe.  b, H§2: Th¶o luËn nhãm:  - MT: Nªu ®­îc c¸c viÖc nªn lµm      vµ kh«ng nªn làm ®Ó gi÷ vÖ sinh c¬ quan tuÇn hoµn. Cã ý thøc tËp thể dục ®Òu ®Æn, vui ch¬i lao động võa søc.  - C¸ch tiÕn hµnh:  Bước 1:Thảo luận nhóm.  Yêu cầu HS c¸c nhãm quan s¸t h×nh trong SGK kÕt hîp hiÓu biÕt cña b¶n th©n ®Ó th¶o luËn c©u hái cña GV.  - GV nhËn xÐt.  Bước 2:Làm việc cả lớp.  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t ND bµi nhËn xÐt giê häc. | - 2 HS nªu chøc n¨ng cña tim.  - HS nhËn xÐt sù thay ®æi nhÞp tim sau mçi trß ch¬i.  - HS c¸c nhãm quan s¸t h×nh trong SGK kÕt hîp hiÓu biÕt cña b¶n th©n ®Ó th¶o luËn c©u hái cña GV.  - HS ®¹i diÖn nhãm trình bày. |

----------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

-----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 19 : LUYỆN TẬP**

I**. Mục tiêu**:

- Củng cố kn thực hành tính trong bảng nhân 6.

- Áp dụng bảng nhân 6 để giải toán.

- Củng cố tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Viết sẵn nội dung bài 4, 5 lên bảng.

III. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi 2 h/s lên bảng đọc bảng nhân 6.  - Nhận xét cho điểm.  2**. Bài mới**:  a./ Giới thiệu bài.  b./ Luyện tập - Thực hành.  \* **Bài 1**.  - Bài tập y/c chúng ta làm gì?  - Y/c h/s nối tiếp đọc kq phần a.  - Y/c h/s tiếp tục làm phần b.  -Nhận xét.  \* **Bài 2.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs tóm tắt.  - Yêu cầu h/s tự làm.    - Nhận xét.  \* **Bài 4.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò.**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng đọc bảng nhân 6.  - Bài y/c tính nhẩm.  - 9 h/s nối tiếp nhau đọc.  - 3 h/s lên bảng , lớp làm vào vở.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 6 x 2 = 12  2 x 6 = 12 | 3 x 6 = 18  6 x 3 = 18 | 6 x 5 = 30  5 x 6 = 30 |   -2 hs đọc đề bài.  - 2 h/s lên bảng, lớp làm vào vở.   |  |  | | --- | --- | | 6 x 9 + 6= 54 + 6  = 60  - Nhận xét. | 6 x 5 + 29 = 30+29                  = 59 |   - 2 h/s đọc đề bài.  \* Tóm tắt.  1 h/s: 6 quyển vở.  4 h/s: … quyển vở?  - 1 h/s lên bảng giải.  Bài giải.  Bốn học sinh mua số quyển vở là:  6 x 4 = 24 (quyển vở)  Đáp số: 24 quyển vở.  -2 hs đọc đề bài.  -2 hs làm bài. |

---------------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 4 : ÔN CHỮ HOA C**

I. **Muc tiêu** **:**

- Củng cố cách viết chữ hoa C thông qua bài tập ứng dụng .

- Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dùng dạy học** **:**

- Mẫu chữ C.

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  12’  15’  2’ | 1. **KT bài cũ**  - KT vở tập viết của h/s.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. HD viết trên bảng con:  \* Luyện viết chữ hoa”  - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách  viết.  - YC h/s viết bảng con .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng: “ Cửu Long”  - GV viết mẫu nhắc lại cách  viết.  - YC h/s viết bảng con .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết câu ứng dụng :  - GV viết mẫu .  - YC h/s viết.  - GV nhận xét .  3. **Thực hành** :  - YC h/s viết bài vào vở tập viết  - GV theo dõi .  - Chấm bài .  - Nhận xét.  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - HS tìm chữ hoa có trong bài C, L  T, S ,N .  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - Hs viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi  - HS viết bảng con “Công, Thái Sơn , Nghĩa”  - HS viết bài vào vở . |

---------------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ (NGHE -\_ VIẾT)**

**TIẾT 8 : ÔNG NGOẠI**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ : “Thửa ruộng, dạy       bảo, mưa rào, giao việc.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. HD nghe viết :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Đoạn văn có mấy câu?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Chữ nào trong bài cần viết hoa?  - HD viết từ , tiếng khó .  - YC viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập** :  \* **Bài 2:**  - YC h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án.  - GV chữa .  \* **Bài 3:**  - C h/s đọc bài tập.  - YC h/s làm vào vở .  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét  + 3 câu.  + Giữa trang vở.  + Đầu câu , đầu đoạn.  - HS viÕt bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc .  - Lớp làm bài vào vở. |

--------------------------------------------------------------

Thứ s¸u ngày 4 tháng 10 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 19 : NHÂN CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ**

(không nhớ)

I. **Mục tiêu:**

- Biết thực hành nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ).

- Áp dụng phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có            liên quan.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Phấn màu, bảng phụ.

III. **Các hoạt động dạy học.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 4’  30’  1’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi 2 h/s đọc bảng nhân 6.  - Nhận xét.  2. **Bài mới:**  a./Giới thiệu bài.  b.Hướng dẫn thực hiện phép nhân.  - Viết bảng: 12 x 3 = ?  - YC h/s đặt tính theo cột dọc.  - Y/c h/s thực hiện phép tính      trên.  c./ **Luyện tập:**  \* **Bài 1.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.Đặt tính rồi tính:**  a, -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - G/v nhận xét.  -Gọi 1 hs làm bài.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s đọc thuộc lòng bảng nhân 6.  - H/s đọc phép nhân.  - 1 h/s nêu: 12 + 12 + 12 = 36  Vậy : 12 x 3 = 36  - 1 h/s lên bảng, cả lớp đặt tính ra nháp.  - 1 h/s đứng tại chỗ nêu cách tính.   |  |  | | --- | --- | | 12  X 3  36 | + 3 nhân 2 bằng 6.  + 3 nhân 1 bằng 3.  + vậy 12 nhân 3 bằng 36. | |  |  |   - 2 h/s lên bảng làm, lớp làm vào vở.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 24  X 2  48 | 22  X 4  88 | 11  X 5  55 | 33  X 3  99 | 20  X 4  80 | |  |  |  |  |  |   - 2 hs đọc đề bài.  - 2 hs làm bài.  - 2 h/s đọc đề bài.  -1 hs tóm tắt.  Tóm tắt.  1 hộp: 12 bút.  4 hộp: …bút?  - 1 h/s giải, lớp làm vở.  Bài giải.  Số bút chì màu có trong 4 hộp là:  12 x 4 = 48 (bút)  Đáp sô: 48 bút. |

--------------------------------------------------------------

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 4 :NGHE KỂ : DẠI GÌ MÀ ĐỔI – ĐIỀN VÀO TỜ GIẤY IN SẴN**

**I**. **Mục tiêu** :

- Rèn năng nói : Kể được nội dung chuyện tự nhiên hồn nhiên .

- Rèn kĩ năng viết : điền đúng vào giấy tờ in sẵn .

**II. Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - 1 em kể về gia đình với một người bạn mới quen  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng:  - Nêu m/đ y/c giờ học .  b. HD làm bài tập :  \* **Bài 1 :**  - Gọi h/s nêu y/c bài tập .  - GV tổ chức cho h/s q/s tranh.  - GV kể lần 1:  - GV hỏi :  + Vì sao mẹ dọa đổi cậu bé ?  +Cậu bé trả lời mẹ như thế nào?  + Vì sao cậu nghĩ như vậy ?  - GV kể lần 2 :  - GV chép gợi ý lên bảng .  - YC h/s kể:  + Lần 1: HS khá , giỏi.  + Lần 2: HS trong lớp  - GV nhận xét chung .  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - HS lên bảng kể .  - HS đọc .  - HS q/s .  - HS trả lời .  + Vì cậu rất nghịch.  +Mẹ sẽ chẳng đổi được đâu.  + Cậu cho là không ai muốn đổi một đứa con ngoan lấy một đứa trả nghịch ngợm.  - HS kể theo các gợi ý . |

-------------------------------------------------------

**SINH HOẠT LỚP**

**SINH HOẠT THEO CHỦ ĐIỂM :QUYỀN VÀ BỔN PHẬN TRẺ EM**

**I,Mục tiêu:**

-HS biết quyền và bổn phận trẻ em.

-HS hiểu được mỗi đứa trẻ là một con người có quyền được tôn trọng các đặc điểm riêng.

-HS có thái độ tôn trọng bạn bè xung quanh.

**III,Các hoạt động dạy-học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 5’  15’  10’ | Khởi động:  Hoạt động 1-Trò chơi:Chuyền hoa.  -GV phổ biến cách chơi.  -GV chốt lại.  Hoạt động 2:  -GV nêu các quyền của trẻ em.  -GV nêu bổn phận của trẻ em.  -HS lắng nghe.  -Gọi HS nêu lại quyền và bổn phận trẻ em.  -Gv chốt lại.  -Hs lắng nghe.  Hoạt động 3: Trò chơi 3:Vẽ tranh giới thiệu về mình.  -GV chốt lại.  Hoạt động bổ trợ:  -Trò chơi :Phóng viên. | -Hát bài:Em là bông hồng nhỏ.  -HS lắng nghe.  -HS lắng nghe.  -HS nêu lại.  -Hs vẽ .  -Hs lắng nghe. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tuần 5**

Thứ hai ngày 7 tháng 10 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 4 :**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 4.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo.

----------------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYÊN**

**TIẾT 13 + 14 : NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM**

I **Mục tiêu**:

**A. Tập đọc**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu :

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

**B. Kể chuyện**

- Rèn kĩ năng nói:

+ HS biết dựa vào tranh kể lại nội dung truyện.

- Rèn kĩ năng nghe:

+Tập chung nghe kể chuyện.

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  55’  15’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài “Ông ngoại”.  2. **Bài mới:**  **Tập đọc ( 1,5 tiết)**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Luyện đọc :  - GV đọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu  - Yc h/s đọc.  \* Đọc đoạn trước lớp.  - YC mỗi em đọc 1 đoạn.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo đoạn rồi và trả lời câu hỏi .  + Các bạn nhỏ chơi trò chơi gì          ở đâu?  +Vì sao chú lính chui vào lỗ           hổng dưới hàng rào?  + Việc leo rào đã gây hậu quả gì?  + Vì sao chú lính run lên?  + Thái độ các bạn nhỏ như thế nào?  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn .  4**. Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ . Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  **Kể chuyện ( 0,5 tiết**)  1. **HD kể chuyện** :  - HD kể theo đoạn .  -YC h/s quan sát tranh (sgk).  - YC xếp tranh theo thứ tự .  - YC h/s kể .  - GV nhận xét chung.  - YC nêu nội dung ý nghĩa truyện .  5. **Củng cố dặn dò :**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi bài “Ông ngoại”.  - HS nhận xét.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS quan sát tranh.  - 2 h/s xếp tranh .  - HS kể theo đoạn.  - HS theo dõi.  -Hs nêu.  -Hs lắng nghe. |

----------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 21 : NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( CÓ NHỚ)**

I. **Mục tiªu:**

- Biết thực hành nhân số có hai chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ).

- Áp dụng phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có          liên quan.

- Củng cố bài toán về tìm số bị chia chưa biết.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ.

III. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ**:  - Gọi h/s đọc bảng nhân 6.  -Gv nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới**:  a./ Giới thiệu bài.  b./ Hướng dẫn thực hiện phép nhân.  - Viết lên bảng: 26 x 3 = ?  - Y/c h/s đặt tính theo cột dọc.    \* Phép nhân: 54 x 6.  - Tiến hành tương tự như phần a.  c./ **Thực hành.**  \* **Bài 1**.  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò**.  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng đọc thuộc bảng nhân 6.   |  |  | | --- | --- | | 26  X 3  78 | + 6 x 3 = 18 viết 8 nhớ 1.  + 3 x 2 = 6 thêm 1 bằng 7, viết 7.  + Vậy 26 nhân 3 bằng 78. |   - H/s nhận xét.    -2 hs đọc đề bài.  -2 hs làm bài.  -Hs chữa bài.  - 4 h/s lên bảng làm, lớp làm vào vở.   |  | | --- | |  |   -2 hs đọc đề bài.  -1 hs tóm tắt.  Tóm tắt.  1 cuộn: 35 m.  2 cuộn: …m?  -1hs làm bài.  Bài giải.  2 cuộn vải dài số mét là:  35 x 2 = 70 (m)  Đáp số: 70 m.  - 2 h/s đọc đề toán.  - 2 h/s giải, lớp làm vở.  -Hs lắng nghe. |

--------------------------------------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 9 : PHÒNG BỆNH TIM MẠCH**

I. **Môc tiªu**: Sau bµi häc, HS biÕt :

- KÓ tªn mét sè bÖnh vÒ tim m¹ch

- Nªu ®­­îc sù nguy hiÓm vµ nguyªn nh©n g©y ra bÖnh thÊp tim ë trÎ em.

- KÓ ra mét sè c¸ch ®Ò phßng bÖnh thÊp tim

- Cã ý thøc ®Ò phßng bÖnh thÊp tim

II. **§å dïng d¹y häc** : C¸c h×nh trong SGK trang 20,21.

III. **Ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ .  2. **D¹y häc bµi míi:**  a, *H§1: §éng n·o* :  - MT: KÓ được tªn 1 vµi bÖnh vÒ tim  m¹ch  - C¸ch tiÕn hµnh :  - Gọi HS nèi tiÕp nhau kÓ vÒ bÖnh tim m¹ch .  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ , gi¶i thÝch 1 sè bÖnh tim m¹ch :  BÖnh thÊp tim, bÖnh huyÕt ¸p    cao, bÖnh s¬ v÷a ®éng m¹ch, bÖnh     nhåi m¸u c¬ tim  b, *H§2: §ãng vai :*  - MT: Nªu ®­­îc sù nguy hiÓm vµ    nguyªn nh©n g©y ra bÖnh thÊp tim ë  trÎ  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 1,2,3 ®äc lêi hái vµ ®¸p .  - Kết luận:  Nguyªn nh©n dÉn ®Õn bÖnh     thÊp tim lµ do bÞ viªm häng, viªm     a-mi-®an kÐo dµi hoÆc viªm khíp     kh«ng ®­îc ch÷a trÞ kÞp thêi hoÆc     døt ®iÓm  c,**H§3: Th¶o luËn nhãm**  - MT: KÓ được mét sè c¸ch ®Ò phßng bÖnh thÊp tim , cã ý thøc phßng bÖnh .  - C¸ch tiÕn hµnh:  - Yêu cầu HS quan s¸t h×nh 4,5,6 theo cÆp hái vÒ néi dung vµ ý nghÜa c¸c viÖc trong h×nh .  - GV kÕt luËn :  CÇn gi÷ Êm c¬ thÓ khi trêi l¹nh, ¨n uèng ®ñ chÊt, gi÷ vÖ sinh c¸ nh©n tèt...  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t ND bµi, nhËn xÐt giê häc . | - HS nªu nh÷ng viÖc nªn lµm vÖ sinh c¬ quan tuÇn hoµn.  - HS nèi tiÕp nhau kÓ vÒ bÖnh tim m¹ch .  - HS ®ãng vai b¸c sÜ ®Ó hái vµ trả lời.  - HS quan s¸t h×nh 4,5,6 theo cÆp hái vÒ néi dung vµ ý nghÜa c¸c viÖc trong h×nh .  - HS nêu kÕt qu¶ nhËn xÐt.    -Hs lắng nghe. |

---------------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 8 tháng 10 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

----------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 22 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu**:

- Củng cố kỹ năng thực hiện nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ).

- Củng cố kỹ năng xem đồng hồ.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - G/v viết bảng .  37 x 2 ; X : 7 = 15.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới:**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Thực hành.  \* **Bài** 1.  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3.**  - Gọi 1 h/s đọc đề bài.  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 4.**  - G/v gọi h/s lên bảng quay kim  đến đúng giờ đó.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng làm bài.  -2 hs đọc đề bài.  - 2 hs làm bài.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 49  X 2  98 | 27  X 4  108 | 57  X 6  342 | 18  X 5  90 | 64  X 3  192 |   - 2 h/s đọc.  - 2 h/s lên bảng làm bài, lớp làm vở.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38  X 2  76 | 27  X 6  162 |  |  | 84  X 3  252 | 32  X 4  128 |   - 1 h/s đọc đề bài.  -1 hs tóm tắt.  \*Tóm tắt:  1 ngày: 24 giờ.  6 ngày: … giờ?  - 1 h/s lên bảng giải, lớp làm vở.  Bài giải.  6 ngày có số giờ là.  24 x 6 = 144 (giờ)  Đáp số: 144 giờ.  - H/s lên bảng thực hành   |  |  | | --- | --- | | 3 giờ 10’  6 giờ 45’ | 8 giờ 20’  11 giờ 35’ |   -Hs lắng nghe. |

-----------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE -\_ VIẾT)**

**TIẾT 9 : NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết

- Làm đúng bài tập và học thuộc lòng.

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ :Loay hoay, gió xoáy, hàng rào, giáo dục.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. HD nghe viết :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Đoạn văn có mấy câu?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Những chữ nào cần viết hoa  - HD viết từ , tiếng khó .  - YC viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập** :  \* **Bài 2:**  - YC h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  \* **Bài 3:**  - YC h/s đọc bài tập.  - YC h/s làm vào vở .  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét.  + 6 câu.  + Giữa trang vở.  + Chữ đầu câu và tên riêng.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc .  - Lớp làm bài vào vở.  -Hs lắng nghe. |

----------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 15 : CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT**

I**. Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu.

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại chuyện “ Người lính dũng  cảm”  - GV nhận xét.  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc :  - GVđọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc .  - HD đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu:  - YC h/s đọc .  - Nhận xét.  \* Đọc đoạn trước lớp.  - YC h/s đọc.  \* Đọc nhóm:  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh:  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  + Các chữ cái và dấu câu họp bàn về vấn đề gì?  + Cuộc họp đề ra vấn đề gì để giúp đỡ bạn Hoàng?  - GV chia nhóm và đưa ra các tình  huống , y/c các nhóm thảo luận.  - GV nhận xét chung.  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d theo đoạn .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  - Nhận xét .  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 3 h/s lên bảng kể .  - Nhận xét bổ sung.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần.  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - 3 nhóm , mỗi nhóm một tình huống.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc .  -Hs lắng nghe. |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thø t­ ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2013

**TOÁN**

**TIẾT 23: BẢNG CHIA 6**

I. **Mục tiêu**:

- Lập bảng chia 6 dựa vào bảng nhân 6.

- Thực hành chia cho 6 (chia trong bảng).

- Áp dụng bảng chia 6 để giải bài toán có liên quan.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 6 chấm tròn.

III. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của GV |
| 3’  30’  2’ | 1. Kiểm tra bài cũ.  - G/v ghi bảng phép tính  49 x 2, 27 x 5  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới:**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Lập bảng chia 6.  - Áp dụng bảng nhân 6  - Vậy 6 chia 6 được mấy?  - Gắn lên bảng lập bảng chia 6          tương tự như trên được.  c./ Học thuộc bảng chia 6.  - HS đọc thuộc.  d./ Thực hành.  \* **Bài 1.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 4 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 4 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3.**  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Y/c h/s suy nghĩ giải bài toán.  3. **Củng cố, dặn dò.**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng đọc thuộc bảng nhân 6.  - 2 h/s lên bảng đặt tính rồi tính.  - Viết : 6 x 1 = 6  - Phép tính 6 : 6 = 1 (tấm bìa).  - Phép tính 12 : 6 = 2 (tấm bìa)  …………  …………..  60 : 6 = 10  - Cả lớp đọc đồng thanh  -2 hs đọc đề bài.  -4 hs làm bài.  -2 hs đọc đề bài.  -4 hs làm bài.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 1 h/s lên bảng, lớp giải vào vở.  Bài giải.  Mỗi đoạn dây đồng dài là.  48 : 6 = 8 (cm)  Đáp số: 8cm.  -Hs lắng nghe. |

---------------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

---------------------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 5 : SO SÁNH**

I. **Mục tiêu:**

- Nắm được kiểu so sánh về hơn – kém.

- Nắm được các từ có nghĩa để so sánh hơn – kém.

- Biết thêm các từ để so sánh vào những câu chưa có từ để so sánh.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - Làm miệng bài tập 2 .    - Nhận xét cho điểm .  2. **Bài mới** :  a.GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học.  b. HD làm bài tập :  \* **Bài 1** :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - GV viết bài tập lên bảng .  - HD làm bài.  **Hình ảnh so sánh**  a. Cháu khỏe hơn ông nhiều.  b. Trăng khuya sáng hơn đèn.  Ông là buổi trời chiều  \* **Bài 2 :**  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - HD và y/c ; h/s làm bài .  - GV chữa bài.    \* **Bài** 3:  - Gọi h/s đọc bài tập  - GV h/d làm bài tập .  \* **Bài 4:**  - YC h/s tự làm bài vào vở.  3. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - HS lên bảng làm bài tập.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS theo dõi.  - HS làm bài vào vở.  **Kiểu so sánh**  - Hơn kém.  - Hơn kém.  - Ngang bằng.  - HS đọc.  - HS theo dõi.  - 1 h/s khá làm bài.  - Cả lớp làm vào vở.  - Đáp án : a. Hơn-là  b. hơn ; c. Chẳng bằng.  - HS làm bài vào vở , đổi chéo vở kiểm tra .  Quả dừa, đàn lợn ...trên cao.  Tàu dừa , chiếc lược…xanh.  - HS làm bài- đổi vở kiểm tra.  -Hs lắng nghe. |

----------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 10 : HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU**

I. **Môc tiªu**: Sau bµi häc, HS biÕt:

- KÓ tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan bµi tiÕt n­­íc tiÓu vµ nªu chøc n¨ng cña chóng.

- Gi¶i thÝch t¹i sao hµng ngµy mçi ng­­êi ®Òu cÇn uèng ®ñ n­­íc.

II. **§å dïng d¹y häc :**

- C¸c h×nh trong SGK.

III. **C¸c H§ d¹y häc chñ yÕu**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bµi cò** :  - Gọi 2 HS nªu chøc n¨ng trao ®æi khÝ.  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.  2. **D¹y bµi míi**:  a, H§1: Quan s¸t vµ th¶o luËn  - MT: KÓ ®­­îc tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan bµi tiÕt n­­íc tiÓu vµ nªu chøc  n¨ng cña chóng.  - C¸ch tiÕn hµnh: - GV treo h×nh c¬ quan bµi tiÕt n­­íc tiÓu phãng to lªn b¶ng vµi HS lªn chØ.  - GV nhËn xÐt KL:  C¬ quan bµi tiÕt n­­íc tiÓu gåm 2 qu¶ thËn, 2 èng dÉn n­­íc tiÓu, bãng   ®¸i vµ èng ®¸i.  b, H§2: Th¶o luËn  - GV nhËn xÐt tuyªn d­­¬ng nhãm ®Æt ®­­îc nhiÒu c©u hái ®ång thêi còng TL ®­­îc c©u hái nhãm b¹n.  - GV kÕt luËn.  - ThËn cã chøc n¨ng läc m¸u, lÊy ra  c¸c chÊt th¶i ®éc h¹i cã trong m¸u  t¹o thµnh n­­íc tiÓu.  - èng dÉn n­íc tiÓu cho n­­íc tiÓu ®i  tõ thËn xuèng bãng ®¸i.  - Bãng ®¸i cã chøc n¨ng chøa n­íc  tiÓu  - èng ®¸i cã chøc n¨ng dÉn n­­íc        tiÓu tõ bãng ®¸i ra ngoµi.  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 HS nªu chøc n¨ng trao ®æi khÝ  - HS QS h×nh 1 SGK chØ ®©u lµ thËn, ®©u lµ èng ®Én n­­íc tiÓu  - HS quan s¸t h×nh.  - HS quan s¸t theo nhãm.  - HS c¸c nhãm hái vµ tr¶ lêi.  -Hs lắng nghe. |

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

-----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 24 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu:**

- Củng cố về phép chia trong bảng chia 6.

- Nhận biết 1/6 của hình chữ nhật.

- Áp dụng để giải bài toán có lời văn bằng 1 phÐp chia.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ**:  - K/t thuộc lòng bảng chia 6.  2. **Bài mới.**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Hướng dẫn luyện tập.  \* **Bài 1.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 4 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 4 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  **\* Bài 3**.  - Gọi h/s đọc đề bài.  - Y/c h/s suy nghĩ tự làm  \* **Bài 4.**  - Bài y/c chúng ta làm gì?  - Y/c h/s quan sát .  **3.** **Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học . | - 3 h/s đọc thuộc bảng chia 6.  -2 hs đọc đề bài.  - 4 hs làm bài.  - Tính nhẩm.  - 4 h/s lên bảng làm bài, lớp làm vào vở  - 1 h/s đọc đề.  Bài giải.  Mỗi bộ quần áo may hết số m vải là.  18 : 6 = 3 (m)  Đáp số: 3 m.  - Tìm hình được tô màu 1/6 hình.  - Hình 3 đã tô màu 1/6 hình.  - H/s nhận xét.  -Hs lắng nghe. |

-------------------------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 5 : ÔN CHỮ HOA C (TIẾP)**

I. **Muc tiêu** :

- Củng cố cách viết chữ hoa C thông qua bài tập ứng dụng

- Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Mẫu chữ C

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  15’  15’  2’ | 1**. KT bài cũ :**  - KT vở tập viết của h/s  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. HD viết trªn bảng con  \* Luyện viết chữ hoa  - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại      cách viết.  - YC h/s viết bảng con .  \* Luyện viết từ ứng dụng “Chu  Văn An”  - GV viết mẫu nhắc lại cách viết .  - YC h/s viết bảng con .  \* Luyện viết câu ứng dụng .  - GV viết mẫu .  - YC h/s viết.  - GV nhận xét .  3. **Thực hành** :  - YC h/s viết bài vào vở tập viết .  - Chấm bài .  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | HS tìm chữ hoa có trong bài C,V  A, N .  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - Hs viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - HS viết bài vào vở.  -Hs lắng nghe. |

------------------------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( TẬP - CHÉP)**

**TIẾT 10 : MÙA THU CỦA EM**

I. **Mục tiêu** :

- Chép chính xác bài viết.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết . Làm đúng bài tập.

II. **Đồ dùng dạy học**   :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1**. KT bài cũ** :  - Viết các từ : Hoa lựu, đỏ nắng  lũ bướm , lơ đãng  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ ; y/c giờ học  b. HD nghe viết  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  - HD viết từ , tiếng khó .  - YC viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập** :  \* **Bài 2:**  - YC h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - GV chữa .  \* **Bài 3**:  - YC h/s đọc bài tập.  - YC h/s làm vào vở .  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - HS đọc .  - Lớp làm bài vào vở.  -Hs lắng nghe. |

-------------------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 25:TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ**

I. **Mục tiêu:**

- Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

- Áp dụng để giải bài toán có lời văn.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - G/v viết bảng 2 phép tính.  - G/v nhận xét, ghi điểm.  2. **Bài mới:**  HD tìm 1 trong các phần bằng  nhau của 1 số.  \* Bài toán.  - GV phân tích bài toán  \* Tãm t¾t  ?  **12 cái kẹo**  c. Thực hành.  \* **Bài 1**.  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 4 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  **\* Bài 2.**  - Gọi h/s đọc đề bài.  - Y/c h/s làm bài  - Chữa bài, cho điểm h/s  3. **Củng cố, dặn dò**:  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s làm bài.  - H/s nhận xét.  - H/s đọc lại đề toán.  - 1 h/s lên bảng làm, lớp làm vở.  Bài giải.  Chị cho em số kẹo là.  12 : 3 = 4 (cái kẹo)  Đáp số: 4 cái kẹo.  - 4 h/s lên bảng làm, lớp làm vào vở.  - 2 h/s đọc.  - 1 h/s giải, lớp làm vào vở.    -Hs lắng nghe. |

-------------------------------------------------------------------------------

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 5 : KỂ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC(MIỆNG)**

I**. Mục tiêu :**

- Biết kÓ l¹i buæi ®Çu ®i häc .

- KÓ l¹i buæi ®Çu ®i häc víi nhiÒu kØ niÖm . .

II. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại câu chuyện “ Dại gì mà đổi” .  - NhËn xÐt.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng.  b. HD làm bài tập .  - Giúp h/s nắm vững y/c bài tập  - GV hỏi :  - GV viÕt gîi ý lªn b¶ng.  - Yêu cầu h/s đọc 5 gợi ý.  - Cho h/s ngồi theo các vị trí thảo luận .  §¹i diÖn c¸c nhãm kÓ tr­íc líp:  + Kết luận :  - Yêu cầu h/s viết bài vào vở .  - Chấm 1 số bài .  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - HS lên bảng kể .  - HS theo dõi .  - HS trả lời .  - 1 h/s ®äc.  - HS viết bài vào vở. |

----------------------------------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 3 : TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH**

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu: ThÕ nµo lµ tù lµm lÊy viÖc cña m×nh, Ých lîi cña viÖc tù lµm lÊy viÖc         cña m×nh.

2. HiÓu biÕt tù lµm lÊy c«ng viÖc cña m×nh ë tr­êng, ë nhµ.

3. HS cã th¸i ®é tù gi¸c, ch¨m chØ thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh.

II. **Đồ dung dạy học:** - Tranh minh ho¹ .

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 10’  10’  12’  3’ | 1. **H§1: Xö lÝ t×nh huèng:**  - Mục tiêu: HS biÕt ®­îc mét sè biÓu hiÖn  cô thÓ cña viÖc tù lµm lÊy viÖc cña  m×nh.  - C¸ch tiÕn hµnh :GV nªu t×nh huèng cho HS t×m c¸ch gi¶i quyÕt :  - GV kÕt luËn :  2. **H§2: Th¶o luËn nhãm** :  - MT: HS hiÓu nh­ thÕ nµo vµ v× sao cÇn ph¶i tù lµm lÊy viÖc cña m×nh .  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV phát phiÕu yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn theo nội dung phiÕu .  - GV kÕt luËn.  3. **H§3: Xö lÝ t×nh huèng** :  - MT: HS cã kÜ n¨ng gi¶i quyÕt t×nh     huèng liªn quan ®Õn viÖc tù lµm lÊy  viÖc cña m×nh  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV nªu t×nh huèng cho HS xö lÝ .  - GV kÕt luËn .  4. **Cñng cè dÆn dß**:  - NhËn xÐt giê häc. | -3 HS nªu c¸ch gi¶i quyÕt cña m×nh.  - HS th¶o luËn ph©n tÝch vµ lùa chän c¸ch øng xö ®óng.  - HS c¸c nhãm ®éc lËp th¶o luËn.  - HS ®¹i diÖn nhãm trình bày  - HS suy nghÜ c¸ch gi¶i quyÕt,3 HS nªu c¸ch xö lÝ cña m×nh. |

**------------------------------------------------------------------------**

**SINH HOẠT LỚP**

**SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

- Biết được ưu khuyết điểm trong tuần để phát huy và sửa chữa.

- Rèn kỷ năng phê và tự phê.

**II. Lên lớp:**

1.*Ổn định tổ chức* :

2.*Đánh giá :*

- Sao trưởng đánh giá.

- Tổ viên phát biểu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét.

a.*Về vệ sinh*: Sạch sẽ, có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt

b.*Học tập* : Có tiến bộ, ý thức học tập tốt .

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt.

3.*Phương hướng* :

- Tiếp tục thi đua học tốt -Lµm tèt c«ng viÖc ®­îc giao.

- Vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ.

4. *Dặn d*ò:

-----------------------------------------------------------------------------------------

**Tuần 6**

Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 5 :**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 5.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo.

-------------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 16 +17 : BÀI TẬP LÀM VĂN**

I **Mục tiêu**:

**A. Tập đọc :**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu :

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

**B. Kể chuyện :**

- Rèn kĩ năng nói:

+ HS biết dựa vào tranh kể lại nội dung truyện.

- Rèn kĩ năng nghe:

+Tập trung nghe kể chuyện.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  55’  15’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài :Cuộc họp của chữ viết.  2. **Bài mới:**  **Tập đọc :**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc :  - GV đọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu:  - YC h/s đọc.  - Liu – xi – a; Cô-li-a.  \* Đọc đoạn trước lớp:  - YC mỗi em đọc 1 đoạn.  \* Đọc nhóm:  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Gọi h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  + Nhân vật tôi trong truyện là ai?  +Cô giáo ra cho lớp đề văn ntn?  + Vì sao Cô –li –a thấy khó viết trong  bài văn ?  + Vì sao mẹ bảo Cô-li-a giặt quần áo?  + Bài học giúp các em điều gì?  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn .  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  **Kể chuyện :**  1. HD kể chuyện :  - HD kể theo đoạn .  -YC h/s quan sát tranh (sgk).  - YC xếp tranh theo thứ tự .  - YC h/s kể .  - GV nhận xét chung.  - YC nêu nội dung truyện .  5. **Củng cố dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi.  - HS nhận xét.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - HS đọc.  - 4 em đọc 4 đoạn.  - HS đọc theo nhóm ( 4 nhóm).  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành 4 nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS quan sát tranh.  - 1h/s xếp tranh .  - HS kể theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - HS nhận xét.  - HS nêu. |

-----------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 26 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu**:

- Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - G/v viết bảng bài tập.  - G/v nhận xét, ghi điểm.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. HD luyện tập.  \* **Bài 1**.  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Y/c h/s nêu cách tìm 1/2 của 1số, 1/6 của 1 số và làm bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.**  - Gọi h/s đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 4.**  - Gọi h/s đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Gọi hs nêu cách tìm.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò**:  - Nhận xét giờ học . | - 3 h/s lên bảng làm.  - H/s nhận xét.  - 2 hs đọc đề bài.  - 2 hs làm bài.  a./ 3 h/s nối tiếp nêu.  1/2 của 12 cm là 6 cm.  1/2 của 8 kg là 9 kg.  1/2 của 10 l là 5 l.  b./ Tương tự như trên.  - 2 h/s đọc đề bài.  -1 hs tóm tắt.  - 1 h/s lên bảng giải, lớp làm vào vở.  Bài giải.  Vân tặng bạn số bông hoa là.  30 : 6 = 5 (bông hoa)  Đáp số: 5 bông hoa.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 2 hs làm bài:  - Hình 2 và hình 4 có 1/5 số ô vuông đã được tô màu.  - Mỗi hình có 10 ô vuông.  - 1/5 của 10 ô vuông là 10 : 5 = 2 (ô vuông).  - Mỗi hình tô màu 1/5 số ô vuông. |

-------------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 11 : VỆ SINH CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU**

I. **Môc tiªu**: Sau bµi häc, HS biÕt :

- Nªu Ých lîi cña viÖc gi÷ vÖ sinh c¬ quan bµi tiÕt n­­íc tiÓu.

- Nªu ®­­îc c¸ch ®Ò phßng mét sè bÖnh ë c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiÓu.

II. **§å dïng d¹y häc** :

- C¸c h×nh trong SGK trang 24,25

- H×nh c¸c c¬ quan bµi tiÕt n­­íc tiÓu phãng to.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  30’  3’ | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  - Gọi HS kÓ tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan bµi tiÕt n­­íc tiÓu.  - GV nhËn xÐt tæng kÕt.  2.**Bµi míi:**  a, H§1: Th¶o luËn c¶ líp .  - MT: Nªu được Ých lîi cña viÖc gi÷ vÖ sinh c¬ quan bµi tiÕt n­­íc tiÓu .  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV yêu cầu tõng cÆp th¶o luËn theo câu hỏi:Tại sao chúng ta cần giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu.  -Yêu cầu 2 cÆp lªn tr×nh bµy kết quả th¶o luËn.  Kết luận:  Giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu ®Ó tr¸nh bÞ nhiÔm trïng.  b, H§2: Quan s¸t vµ th¶o luËn:  - MT: Nªu ®­­îc c¸ch ®Ò phßng 1 sè  bÖnh ë c¬ quan bµi tiÕt nước tiÓu.  - C¸ch tiÕn hµnh:  Bước 1:Làm việc theo cặp  - Yêu cầu tõng cÆp HS quan s¸t h×nh 2,3,4,5.  Bước 1:Làm việc cả lớp:  -Yêu cầu 2 cÆp lªn tr×nh bµy.  - GV yêu cầu c¶ líp th¶o luËn c¸ch gi÷ vÖ sinh? t¹i sao ph¶i uèng ®ñ n­­íc?  - GV yêu cầu HS liªn hÖ b¶n th©n xem ®· th­­êng xuyªn t¾m röa vÖ sinh ch­­a, uèng ®ñ n­­íc ch­­a?  - GV nhËn xÐt kÕt luËn.  + T¾m röa th­êng xuyªn, lau kh«  ng­­êi tr­­íc khi mÆc quÇn ¸o...  + CÇn uèng ®ñ n­­íc ®Ó bï n­­íc          trong qu¸ tr×nh mÊt n­­íc do viÖc th¶i n­­íc tiÓu ra h»ng ngµy ®Ó tr¸nh bÖnh sái thËn.  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t ND bµi, nhËn xÐt giê häc. | - HS kÓ tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan bµi tiÕt n­­íc tiÓu.  - 2 cÆp lªn tr×nh bµy KQ th¶o luËn.  - Tõng cÆp HS quan s¸t h×nh 2,3,4,5.  - 2 cÆp lªn tr×nh bµy tr­­íc líp , nhËn xÐt bæ sung.  - HS ph¸t biÓu ý kiÕn . |

----------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

----------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 27 : CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ**

I. **Mục tiêu:**

- Biết thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số .

- Củng cố về tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ.**  - G/v viết bảng BT.  - G/v nhận xét, ghi điểm.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn thực hiện phép chia.  - G/v viết: 96 : 3  - Yêu cầu nêu cách đặt và cách thực hiện phép tính.  c. **Thực hành.**  **\* Bài 1.**  - Gọi h/s đọc đề bài.  -Gọi 4 hs làm bài.  -Gọi hs nêu cách tìm.  - G/v nhận xét.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.** (a)  - Gọi h/s đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Gọi hs nêu cách tìm.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3**.  - Gọi h/s đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố dặn dò**:  - Nhận xét tiết học. | - 3 h/s nêu miệng và giải thích.  - H/s nhận xét.  - 1 h/s lên bảng chia 🡪 nêu cách tính.   |  |  | | --- | --- | | 96 3  9 32  06  6  0 | + 9 chia 3 được 3, viết 3.  + 3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0.  + Hạ 6, 6 chia 3 được 2, viết 2, 2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. |   - H/ s nhận xét.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 4 h/s lên bảng, dưới lớp làm vào vở.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 48 4  4 12  08  8  0 | 84 2  8 42  04  4  0 | 66 6  6 11  06  6  0 | 36 3  3 12  06  6  0 |   - H/s nhận xét.  - 2 h/s đọc bài.  - H/s làm bài, sau đó đổi chéo vở để k/t.  - 2 h/s đọc bài.  -1 hs tóm tắt.  - H/s làm vào vở, 1 h/s lên bảng giải.  Bài giải.  Mẹ biếu bà số cam là.  36 : 3 = 12 (quả cam).  Đáp số:12 quả cam. |

-------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 11 : BÀI TẬP LÀM VĂN**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  35’  2’ | 1**. KT bài cũ** :  - Viết các từ :Viết các từ có vần      oam  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ ; y/c giờ học  b. HD nghe viết :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Tìm tên riêng có trong bài?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Tên riêng được viết ntn?  - HD viết từ , tiếng khó .  - Yêu cầu viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập :**  \* **Bài 2**:  - YC h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  \* **Bài 2**:  - YC h/s đọc bài tập.  - YC h/s làm vào vở .  4. **Củng cố - Dặn dò :**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con  - HS theo dõi.  - HS trả lời:  + Cô-li-a.  + Giữa trang vở.  + Viết hoa.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc .  - Lớp làm bài vào vở. |

-----------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 18 : NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

- Học thuộc lßng bài thơ.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ho¹t ®éng cña thÇy | | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  35’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại truyện “ Bài tập làm văn”.  - GV nhận xét.  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Luyện đọc :  - GVđọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc .  - HD đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu:  - YC h/s đọc .  - Nhận xét  \* Đọc đoạn trước lớp:  - YC h/s đọc.  - Từ : náo nức , mơn man, bỡ ngỡ,      ngập ngừng.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài :**  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi..  + Điều gì gợi cho tác giả nhớ lại kỉ          niệm buổi tựu trường?  + Trong buổi đầu tựu trường vì sao          tác giả thấy cảnh vật thay đổi?  + Tìm hình ảnh nói lên sự bỡ ngỡ rụt  rè?  - GV nhận xét và bổ sung từng khổ .  4. **Luyện đọc lại :**  - GV đọc mẫu lần 2.  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học | - 3 h/s lên bảng kể .  - Nhận xét bổ sung.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS giải nghĩa.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc . |

---------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 28 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu**.

- Thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

- Tìm một phần tư của một số.

- Giải bài toán có liên quan về tìm một phần mấy của một số.

II. **Các hoạt động dạy học**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ.**  - G/v ghi lên bảng pt.  46 : 2, 66 : 3, 84 : 4,  2. **Bài mới.**  a. Giới thiệu bài.  b. Hd luyện tập.  \* **Bài 1.**  - Y/c h/s nêu y/c bài a.  - H/s tự làm bài.  - G/v nhận xét, ghi điểm.  \* **Bài 2.**  - Y/c h/s nêu cách tìm 1/4 của           một số, sau đó làm bài.  - G/v nhận xét, ghi điểm.  \* **Bài 3**.  - Gọi h/s đọc đề bài.  - Y/c h/s suy nghĩ tự làm bài.  - Nhận xét, ghi điểm.  3. **Củng cố, dặn dò.**  - Nhận xét tiết học. | - 4 h/s lên bảng đặt tính rồi tính.  - H/s nhận xét.  - Đặt tính rồi tính.  - 4 h/s lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 48 2  4 24  08  8  0 | 84 4  8 21  04  4  0 | 55 5  5 11  05  5  0 | 96 3  9 32  06  6  0 |   - Cả lớp theo dõi nhận xét bài của bạn.  - Muốn tìm 1/4 của một số ta lấy số đó chia cho 4.  - H/s làm bài vào vở.  - 1 h/s đọc đề bài.  - 1 h/s lên bảng làm, lớp làm vào vở.  Bài giải.  My đã đọc được số trang sách là.  84 : 2 = 42 (trang)  Đáp số: 42 trang.  - H/s nhận xét. |

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 6 : TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC- DẤU PHẨY**

I. **Mục tiêu:**

- Mở rộng vốn từ về trường họcqua các bài tập đọc giải ô chữ

- Ôn tập về dấu phẩy.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Bảng phụ

III. **hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  30’  2-3’ | 1. **KT bài cũ**  - Làm miệng bài tập 1-3 .    - Nhận xét cho điểm .  2. **Bài mới**  a.GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. HD làm bài tập  \* **Bài 1** :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - GV nhắc lại các bước thực hiện .  + B1:Dựa vào gợi ý sgk .  + B2:Ghi từ vào ô trống .  + B3:Điền đủ 11 từ…  **\* Bài 2 :**  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - HD và y/c ; h/s làm bài .  - GV chữa bài.  3. **Củng cố - Dặn dò**  - Nhận xét giờ học . | - HS lên bảng làm bài tập.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS theo dõi  - HS giải và đoán từ.  \* Hàng ngang :  1. Lên lớp 2.Điều hành  3.sgk. 4.Thời khóa biểu  5.Cha mẹ 6.Ra chơi  7.Học giỏi 8.Lười học  9.Giảng bài 10.Thông minh  11.Cô giáo.  \* Hàng dọc: “**Lễ khai giảng**”  - 1 h/s đọc bài  - HS làm bài vào vở |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 12 : CƠ QUAN THẦN KINH**

**I. Môc tiªu:** Sau bµi häc HS biÕt :

+ KÓ tªn, chØ trªn s¬ ®å vµ trªn c¬ thÓ vÞ trÝ c¸c bé phËn cña c¬ quan thÇn kinh .

+ Nªu vai trß cña n·o, tuû sèng, c¸c d©y thÇn kinh vµ c¸c gi¸c quan .

**II. §å dïng d¹y häc:**

- C¸c h×nh trong SGK trang 26 , 27

**III. Ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
|  | **1. Ho¹t ®éng 1:** Quan s¸t .  + B­­íc 1 : Lµm viÖc theo nhãm  - GV chia nhãm, yªu cÇu th¶o luËn      theo c©u hái gîi ý  - ChØ vµ nãi tªn c¬ quan thÇn kinh trªn  s¬ ®å ?  - Trong c¸c c¬ quan ®ã c¬ quan nµo ®­­îc b¶o vÖ bëi hép sä ? c¬ quan nµo ®­­îc b¶o vÖ bëi cét sèng ?  + B­­íc 2 : Lµm viÖc c¶ líp  + GV treo h×nh c¬ quan thÇn.kinh phãng  to lªn b¶ng  + GV gäi HS lªn b¶ng chØ trªn s¬ ®å  c¸c bé phËn cña c¬ quan thÇn kinh,  nãi râ ®©u lµ n·o, tuû sèng, d©y thÇn   kinh ?  + GV gäi HS rót ra kÕt luËn  -> GV kÕt luËn :  **2. Ho¹t ®éng 2**  \* TiÕn hµnh :  + B­­íc 1 : Ch¬i trß ch¬i .  - GV cho c¶ líp ch¬i trß ch¬i :Con thá,    ¨n cá, uèng n­­íc , chui vµo hang .  + GV hái : C¸c em ®· sö dông nh÷ng  gi¸c quan nµo ®Ó ch¬i ?  + B­­íc 2 : Th¶o luËn nhãm  - GV chia nhãm vµ yªu cÇu c¸c nhãm  tr­­ëng ®iÒu khiÓn.  - N·o vµ tuû sèng cã vai trß g× ?  - Nªu vai trß cña c¸c d©y thÇn kinh vµ  c¸c gi¸c quan ?  - §iÒu g× sÏ s¶y ra nÕu 1 trong c¸c c¬ quan cña thÇn kinh bÞ háng ?  +B­­íc 3 : lµm viÖc c¶ líp  \* GV kÕt luËn :  **IV. Cñng cè- dÆn dß :**  - Nªu l¹i ND bµi ?  - NhËn xÐt tiÐt häc, | - Nhãm tr­­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n quan s¸t s¬ ®å c¬ quan thÇn kinh ë H1 vµ H2  - HS c¸c nhãm chØ vµo s¬ ®å vµ tr¶ lêi c©u hái  - Nhãm tr­ëng ®Ò nghÞ c¸c b¹n chØ vµo vÞ trÝ cña bé n·o, tuû sèng, trªn c¬ thÓ m×nh hoÆc c¬ thÓ cña b¹n .  - HS quan s¸t  - Vµi HS lª n chØ vµ nªu  - HS chó ý nghe  - HS ch¬i trß ch¬i  - HS ®äc  - Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái  - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qña th¶o luËn ( mçi nhãm 1 c©u hái ) nhãm kh¸c nhËn xÐt |

----------------------------------------------------

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

----------------------------------------------------------------------------- **TOÁN**

**TIẾT 29 : PHÉP CHIA HẾT PHÉP CHIA CÓ DƯ**

I. **Mục tiêu.**

- Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư.

- Nhận biết số dư phải nhỏ hơn số chia.

II. **Các hoạt động dạy học**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ.**  - G/v kiểm tra bài tập về nhà.  - G/v nhận xét ghi điểm.  2. **Bài mới.**  a. Giới thiệu bài.  b. Gt phép chia hết phép chia có dư.  \* Phép chia hết.  - Nêu pt : 8 : 2  - Y/c h/s nêu cách thực hiện            phép chia 8 : 2.  \* Phép chia có dư.  - Nêu pt : 9 : 2  - Hd thực hiện phép chia 9 : 2.  - Ta viết 9 : 2 = 4 (dư 1).  c. **Thực hành.**  **\* Bài 1.**  - Gọi 1 h/s nêu miệng 1 pt  - Y/c từng h/s vừa lên bảng  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.**  - Gọi h/s đọc chữa bài và giải           thích vì sao lại điền Đ, S  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò**.  - Nhận xét tiết học. | - 4 h/s lên bảng làm.  - H/s nhận xét.  - Mỗi nhóm có 8 : 2 = 4 (chấm tròn).  1 h/s nêu miệng.   |  |  | | --- | --- | | 8 2  8 4  0 | + 8 chia 2 được 4 viết 4.  + 4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng o. |   - 1 h/s nêu miệng, lớp làm nháp.   |  |  | | --- | --- | | 9 2  8 4  1 | + 9 chia 2 được 4, viết 4.  + 4 nhân 2 bằng 8, 9 trừ 8 bằng 1. |   - 3 h/s lên bảng làm.  - Dưới lớp làm vào vở.   |  |  | | --- | --- | | 20 5  20 10  0 | 19 3  18 6  1 |   - H/s nhận xét.  - H/s tự làm bài, sau đó đổi chéo vở k/t  - H/s nhận xét. |

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 6 : ÔN CHỮ HOA D , Đ**

I. **Muc tiêu** :

- Củng cố cách viết chữ hoa D , § thông qua bài tập ứng dụng

- Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dïng dạy học**

- Mẫu chữ D ,§

III. **Hoạt động dạy học**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 2’  12’  15’  3’ | 1**. KT bài cũ**  - KT vở tập viết của h/s  2. **Bài mới**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. HD viết trªn bảng con  \* Luyện viết chữ hoa  - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại      cách viết  - YC h/s viết bảng con    - GV nhận xét  \* Luyện viết từ ứng dụng “Cöu Long   ”  - GV viết mẫu nhắc lại cách viết .  - YC h/s viết bảng con  - GV nhận xét  \* Luyện viết câu ứng dụng  - GV viết mẫu  - YC h/s viết  - GV nhận xét  3. **Thực hành**  - YC h/s viết bài vào vở tập viết  - GV theo dõi  - Chấm bài  - Nhận xét  4. **Củng cố - Dặn dò**  - Nhận xét giờ học . | HS tìm chữ hoa có trong bài C,L,T,S,N    L,LTS, N .  - HS theo dõi  - HS viết bảng con  - HS đọc  - HS theo dõi  - Hs viết bảng con  - HS đọc  - HS theo dõi  - HS viết bảng con “C«ng ,Th¸i S¬n,NghÜa”  - HS viết bài vào vở  - Lớp trưởng thu bài |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 12 : NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn kĩ năng viết chính tả

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết , làm đúng bài tập và học thuộc lòng

II. **Đồ dùng dạy học**

- Bảng phụ

III. **Hoạt động dạy học**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ**  - Viết các từ :Khoeo chân, đèn sáng,      xanh xao, ..  2. **Bài mới**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ ; y/c giờ học  b. HD nghe viết  - GV đọc bài viết  - GV hỏi  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Chữ cái đầu câu viết ntn?  - HD viết từ , tiếng khó  - YC viết bài vào vở  - Chấm chữa bài  3**. bài tập**  \* **Bài 1**:  - YC h/s đọc bài tập  - HD h/s làm vào vở  - Gọi h/s đọc đáp án  - GV chữa  \* **Bài 2:**  - YC h/s đọc bài tập  - YC h/s làm vào vở  - GV chữa bài  4. **Củng cố - Dặn dò**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con  - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét  + Giữa trang vở  + Viết hoa  - HS viết bảng con  - HS viết bài vào vở  - HS đọc  - HS làm bài vào vở  - 1 em đọc , lớp theo dõi  - HS đọc  - Lớp làm bài vào vở |

----------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 30 : LUYỆN TẬP**

I**. Mục tiêu:**

- Thực hiện phép tính chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số.

- Giải bài toán có liên quan đến tìm một phần ba của một số.

- Mối quan hệ giữa số dư và số chia trong phép chia

II. **Các hoạt động dạy học.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ.**  - Kiểm tra bài tập về nhà  3. **Bài mới.**  a. Giới thiệu bài.  b. Hd luyện tập.  \* **Bài 1.**  - Y/c h/s tự làm.  - Y/c h/s nêu rõ cách thựchiện     phép tính  \* **Bài 2.**  - Y/c h/s nêu y/c bài.  - Y/c h/s tự làm bài.  - G/v theo h/s làm bài,  \* **Bài 3.**  - Gọi h/s đọc đề bài.  - Y/c h/s suy nghĩ và tự làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 4.**  - Nêu y/c của bài?  - Vậy khoanh tròn vào ch nào?  3. **Củng cố, dặn dò**.  - Nhận xét tiết học. | - Vài h/s nêu miệng bài 3.  - 4 h/s lên bảng làm bài, lớp làm vào vở.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 17 2  16 8  1 | 35 4  32 8  3 | 42 5  40 8  2 | 58 6  54 9  4 |   - Đặt tính rồi tính.  - 4 h/s lên bảng, lớp làm vào vở.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 24 6  24 4  0 | 30 5  30 6  0 | 32 5  30 6  2 | 34 6  30 5  4 |   - H/s nhận xét.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 1 h/s lên bảng làm, lớp làm vào vở.  Bài giải.  Lớp đó có số h/s giỏi là.  27 : 3 = 9 (học sinh)  Đáp số: 9 học sinh.  - H/s nhận xét.  - Khoanh vào trước chữ có câu trả lời đúng.  - Khoanh tròn vào chữ B. 2. |

------------------------------------------------------------------------------------------------

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 6 : KỂ LAI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng nói : Kể lại hồn nhiên chân thật .

- Rèn kĩ năng viết ;Viết lại những điều vừa kể thành 1 đoạn văn ngắn .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Bảng phụ.

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 2’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Để cuộc họp thành công các em     cần chú ý nhnhững gì ?  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ y/c giờ học  b. HD làm bài tập  \* **Bài 1 :**  - Giúp h/s nắm vững y/c bài tập  - 1 số em khá kể mẫu.  - YC h/s tập kể theo cặp.  - GV nhận xét.  \* **Bài 2** :  - Gọi h/s đọc bài tập  - Nhắc h/s kể chân thực .  - Mời 5-6 em đọc bài trước lớp.  3. **Củng cố dặn dò**  - Nhận xét giờ học . | - HS lên bảng trả lời  - HS theo dõi .  - Lớp heo dõi  - HS tập kể .  - 3-4 h/s kể trước lớp  - HS đọc .  - HS viết bài vào vở .  - HS đọc bài trước lớp |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 3 : TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH(TIẾT 2)**

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu: ThÕ nµo lµ tù lµm lÊy viÖc cña m×nh, Ých lîi cña viÖc tù lµm lÊy viÖc         cña m×nh.

2. HiÓu biÕt tù lµm lÊy c«ng viÖc cña m×nh ë tr­êng, ë nhµ.

3. HS cã th¸i ®é tù gi¸c, ch¨m chØ thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh.

II.**Đồ dung dạy học:**

- Tranh minh ho¹ .

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 10’  10’  12’  3’ | 1. **H§1: Liên hệ thực tế :**  - Mục tiêu: HS tự nhận xét về những công việc mà mình đã tự làm hoặc chưa tự làm.  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV yêu cầu học sinh tự liên hệ:  + Các em đã từng tự làm lấy những việc gì của mình?  + Các em đã thực hiện việc đó như thế nào?  +Em cảm thấy như thế nào sau khi hoàn thành công việc?  -Gọi 3 HS trình bày trước lớp.  - GV kết luận.  2. **H§2: Đóng vai:**  - Mục tiêu: HS thực hiện được một số hành động và biết bày tỏ thái độ phù hợp trong việc tự làm lấy việc của mình.  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV giao cho một nhóm thảo luận xử lí tình huống 1,một nhóm thảo luận xử lí tình huống 2.  - GV kÕt luËn.  3. **H§3: Thảo luận nhóm :**  - Mục tiêu: HS biết bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến liên quan. C¸ch tiÕn hµnh :  - GV phát phiếu học tập cho HS và yêu cầu các em HS biết bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến .  - GV kÕt luËn .  **Kết luận chung :**Trong học tập,lao động và sinh hoạt hằng ngày ,em hãy tự làm lấy công việc của mình,không nên dựa dẫm vào người khác.Như vậy,em mới mau tiến bộ và được mọi người quý mến.  4. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t nội dung bµi, nhËn xÐt giê häc. | -3 HS trình bày trước lớp.  - HS c¸c nhãm ®éc lËp th¶o luËn.  - HS ®¹i diÖn nhãm trình bày.  - HS độc lập làm việc.  -1 em trình bày kết quả của mình trước lớp. |

**-----------------------------------------------------------------------------**

**SINH HOẠT LỚP**

**SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

-Sao trưởng đánh giá hoạt động. Nêu phương hướng tuần tới .

- Biết được ưu khuyết điểm trong tuần để phát huy và sửa chữa.

- Rèn kỷ năng phê và tự phê.

**II. Lên lớp:**

1.*Ổn định tổ chức* :

2.*Đánh giá :*

- Sao trưởng đánh giá.

- Tổ viên phát biểu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét.

a.*Về vệ sinh*: Sạch sẽ, có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt

b.*Học tập* : Có tiến bộ, ý thức học tập tốt .

- Một số em chưa có ý thức học tập .

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt.

3.*Phương hướng* :

-----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tuần 7**

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 6:**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 6.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo.

-------------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 19 + 20 : TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG**

I **Mục tiêu:**

**A. Tập đọc :**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

**B. Kể chuyện :**

- Rèn kĩ năng nói.

+ HS biết dựa vào tranh kể lại nội dung truyện.

- Rèn kĩ năng nghe.

+Tập trung nghe kể chuyện .

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  55’  15’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài “Nhớ lại buổi đầu đi học”  -Gv nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới:**  **Tập đọc**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc :  - Gv đọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu:  - Gọi h/s đọc.  \* Đọc đoạn trước lớp:  - Gọi mỗi em đọc 1 đoạn.  \* Đọc nhóm:  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. Tìm hiểu bài :  - Gọi h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  + Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu?  +Vì sao trận đấu phải tạm hoãn lần  đầu ?  + Chuyện gì khiến trận đấu phải dừng hẳn ?  +Tìm những chi tiết cho thấy Quang rất ân hận trước tai nạn do mình gây ra?  +Câu chuyện muốn nói với em điều gì?  - GV nhận xét và bổ sung .  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  **Kể chuyện**  1. **HD kể chuyện:**  - HD kể theo đoạn .  -Yêu cầu h/s quan sát tranh.  - Yêu cầu xếp tranh theo thứ tự .  - Yêu cầu h/s kể .  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò :**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi.  - HS nhận xét.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - 3 em đọc 3 đoạn.  - HS đọc theo nhóm ( 3 nhóm).  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành 3 nhóm.  - Các nhóm thi đọc.  - HS quan sát tranh.  - 2 h/s xếp tranh  - HS kể theo đoạn .  - HS nhận xét. |

---------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 31 : BẢNG NHÂN 7**

I. **Mục tiêu:**

- Thành lập bảng nhân 7 và học thuộc lòng bảng nhân này.

- Áp dụng bảng nhân 7 để giải bài toán có lời văn bằng 1 phép tính nhân.

- Thực hành đếm thêm 7.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- 10 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 7 hình tròn.

III. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  -Gv gọi 2 hs lên bảng thực hiện 2 phép tính chia.  - G/v nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b./ Hướng dẫn thành lập bảng nhân 7.  - Gắn 1 tấm bài có 7 hình tròn         lên bảng và hỏi.  - Nêu phép tính tương ứng.  - Gắn tiếp 2 tấm bìa và hỏi  - Hướng dẫn h/s lập phép tính tương tự .  - Tổ chức cho hs học thuộc bảng nhân.  c. Luyện tập***.***  \* **Bài 1.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 4 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Y/c h/s điền tiếp số thích hợp vào ô trống.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò**.  - Nhận xét tiết học. | - H/s lên bảng thực hiện 2 phép tính chia.  - H/s quan sát và trả lời.  - 7 x 1 = 7. …………  - 7 x 2 = 14 7 x 10 = 70  - HS tự đọc thuộc.  - 2 hs đọc đề bài.  - 4 hs làm bài.  -2 hs đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  1 tuần có: 7 ngày.  4 tuần có: …ngày ?  - 1 hs làm bài.  Bài giải.  4 tuần có số ngày là:  7 x 4 = 28 (ngày)  Đáp số: 28 ngày.  - 2 hs đọc đề bài.  -1 hs điền:7, 14, 21, 28, 35, 42,  49, 56, 63, 70. |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 13 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH**

I. **Môc tiªu**: Sau bµi häc HS cã kh¶ n¨ng:

- Ph©n tÝch ®­­îc c¸c ho¹t ®éng ph¶n x¹.

- Nªu được mét vµi VD vÒ nh÷ng ph¶n x¹ tù nhiªn th­­êng gÆp trong ®êi                sèng.

- Thùc hµnh mét sè ph¶n x¹ .

II. **§å dïng d¹y häc** :

- C¸c h×nh trong SGK trang 28,29 phóng to.

III: **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  - Gọi 2 HS nªu vai trß cña c¸c d©y thÇn kinh.  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸  2. **D¹y häc bµi míi:**  a**, H§1**: Lµm viÖc víi SGK :  - MT: Ph©n tÝch ®­­îc h® ph¶n x¹,     nªu được VD ph¶n x¹ th­­êng gÆp     trong ®êi sèng.  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV yªu cÇu HS ph¸t biÓu kh¸i qu¸t : ph¶n x¹ lµ g×? nªu VD.  - GV nhËn xÐt tæng kÕt :  Trong cuéc sèng khi gÆp 1 kÝch   thÝch bÊt ngê tõ bªn ngoµi, c¬ thÓ   tù ®éng ph¶n øng l¹i rÊt nhanh   nh÷ng ph¶n øng ®ã gäi lµ ph¶n x¹.  b, **H§2**: Ch¬i trß thö ph¶n x¹ ®Çu       gèi vµ ai ph¶n x¹ nhanh.  - MT: Cã kh¶ n¨ng thùc hµnh 1 sè        ph¶n x¹.  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV HD HS thùc hµnh .  + Trß ch¬i 1: Thö ph¶n x¹ ®Çu gèi.  + Trß ch¬i 2: Ai ph¶n øng nhanh.  - GV HD c¸ch ch¬i.  - GV khen nh÷ng b¹n cã ph¶n x¹ nhanh.  3. **Cñng cè dÆn dß***:*  - GV nhËn xÐt giê häc . | -2 HS nªu vai trß cña c¸c d©y thÇn kinh.  -HS c¸c nhãm quan s¸t h×nh 1a,1b.  - HS ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn .  - 2 HS lªn lµm mÉu.  - HS thö ph¶n x¹ ®Çu gèi theo nhãm.  - HS ®¹i diÖn nhãm lªn thùc hµnh tr­­íc líp . nhËn xÐt ®¸nh gi¸.  - HS tiÕn hµnh ch¬i thö råi thËt. |

**--------------------------------------------------------------------------**

Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

----------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 32 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu**: Củng cố về:

- Kỹ năng thực hành tính trong bảng nhân 7.

- Áp dụng bảng nhân 7 để giải toán.

- Chuẩn bị cho học bài toán về “Gấp 1 số lên nhiều lần”.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ**:  -Gọi 2 h/s đọc thuộc bảng nhân 7.  - G/v nhận xét.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. Luyện tập.  \* **Bài 1.**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 4 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  **\* Bài 2.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3.**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 4.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Ôn lại bảng nhân 7.  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s đọc thuộc bảng nhân 7.  - 2 hs đọc đề bài.  - 4 hs làm bài.  - 2 hs đọc đề bài.  -1 hs tóm tắt.  1 lọ có: 7 bông.  5 lọ có:… bông?  -1 hs làm bài.  Bài giải.  Số bông hoa cắm trong 5 lọ là:  7 x 5 = 35 (bông)  Đáp sô: 35 bông hoa.  -2 hs đọc đề bài.  - 2 hs làm bài.  - H/s nêu p/t: 7 x 4 = 28 (ô vuông).  - H/s nêu p/t: 4 x 7 = 28 (ô vuông). |

---------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( TẬP – CHÉP)**

**TIẾT 13 : TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Chép chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập và học thuộc long.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ :Nhà nghèo,ngoằn       ngoèo, xào rau.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. HD nghe viết :  - GV đọc bài viết.  - GV hỏi :  + Những chữ nào trong đoạn cần         viết hoa?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Các lời nhân vật được đặt  sau         dấu gì?  - HD viết từ , tiếng khó .  - YC viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập** :  \* **Bài 2:**  - YC h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa  \* **Bài 3:**  - YC h/s đọc bài tập.  - YC h/s làm vào vở .  4. **Củng cố - Dặn dò** **:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con  - HS theo dõi.  - HS trả lời – Nhận xét.  + Chữ đầu đoạn và tên riêng.  + Giữa trang vở.  + Dấu 2 chấm.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc  - HS làm bài vào vở  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc .  - Lớp làm bài vào vở. |

----------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 21 : BẬN**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

- Học thuộc lòng bài thơ.

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Tranh vẽ.

II. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại chuyện “ Trận bóng dưới      lòng đường”  - GV nhận xét.  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc :  - GVđọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc .  - HD đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc dòng thơ.  - YC h/s đọc .  - Nhận xét.  \* Đọc khổ trước lớp:  - YC h/s đọc.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 khổ .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài :**  - YC h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  + Mọi người , mọi vật xung quanh  đều bận gì?  + Bé bận gì?  + Vì sao mọi người bận mà lại vui?  - GV nhận xét .  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d theo khổ.  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  5. **củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - 3 h/s lên bảng kể và trả lời câu hỏi.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 dòng.  - Mỗi em đọc 1 khổ.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo khổ và trả lời câu hỏi  - Nhận xét .  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc thuộc.  - Thi đọc thuộc cả bài. |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 33 : GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN**

I. **Mục tiêu:**

- Biết thực hiện giải toán gấp một số lên nhiều lần bằng cách lấy số đó nhân             với số lần.

- Biết phân biệt gấp một số lên nhiều lần với thêm 1số đơn vị vào một số.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  -Gọi 2 hs đọc bảng nhân 7.  - G/v nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b.Hướng dẫn gấp 1 số lên nhiều lần.  \* **Bài toán**.  - Hướng dẫn h/s vẽ sơ đồ.  A B  C D  ? cm  c. **Luyện tập*.***  **\* Bài 1.**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.      \* **Bài 3.(cột 1,3)**  - Gọi 2 hs đọc đề bài  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 2 H/s đọc.  - H/s nhắc lại bài toán.  - 1 h/s nêu miệng, lớp làm vào vở.  Bài giải.  Đoạn thẳng CD dài số cm là:  2 x 3 = 6 (cm)  Đáp số: 6 cm.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  **\* Tóm tắt.**  Tuổi em:  Tuổi chị:  ? tuổi  - 1 h/s lên bảng làm, lớp làm vào vở.                    Bài giải.  Chị có số tuổi là  6 x 2 = 12 (tuổi)  Đáp số: 12 tuổi.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  - 1 h/s lên bảng, lớp làm vào vở.  Bài giải.  Mẹ hái được số quả là  7 x 7 = 49 (quả)  Đáp số : 49 quả.  - 2 h/s đọc y/c.  - H/s làm vào vở. |

---------------------------------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

---------------------------------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 7 : ÔN TẬP VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG TRẠNG THÁI – SO SÁNH**

I. **Mục tiêu :**

- Nắm được kiểu so sánh, so sánh sự vật với con người .

- Ôn về từ chỉ hoạt động trạng thái.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Bảng phụ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  -Gọi 2 hs lên làm bài tập.    - Nhận xét cho điểm .  2. **Bài mới** **:**  a.GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. HD làm bài tập .  \* **Bài 1** :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập.  - GV hướng dẫn; h/s làm bài.  - GV nhận xét.  \* **Bài 2** :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - GV hỏi:  + Tìm từ chỉ hoạt động ở đoạn nào?  + Từ chỉ hoạt động của Quang, các bạn?  - YC h/s làm bài.  3. **Củng cố - Dặn dò :**  - Nhận xét giờ học . | - HS lên bảng làm bài tập.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS theo dõi và làm bài.  a.Trẻ em như búp trên cành.  b. Ngôi nhà như trẻ nhỏ.  c.Cây pơ-mu im như người lính canh  d. Bà như quả ngọt chín rồi .  - 1 h/s đọc bài.  - HS làm bài vào vở.  + Đoạn 1,2.  + Cuối đoạn 2,3  - 2 h/s lên bảng, lớp làm vở.  a. Cướp bóng, dẫn bóng, bấm bóng, chuyền bóng,…  b. Hoảng sợ, sợ tái cả người . |

-------------------------------------------------------------------------------

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 14 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH( TIẾP)**

**I. Môc tiªu:**  Sau bµi häc, HS biÕt:

+ Vai trß cña n·o trong ®iÒu khiÓn mäi ho¹t ®éng cã suy nghÜ cña con ng­êi.

+ Nªu 1 vÝ dô cho thÊy n·o ®iÒu khiÓn, phèi hîp mäi ho¹t ®éng cña c¬ thÓ.

**II. §å dïng d¹y häc:**

- C¸c h×nh trong SGK phóng to.

**III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 15'  18'  2' | **1. Ho¹t ®éng 1**: Lµm viÖc víi SGK.  \* TiÕn hµnh  - B­­íc 1: Ho¹t ®éng nhãm  + GV yªu cÇu HS dùa vµo c¸ch ph©n    tÝch ë tiÕt trước ®Ó tr¶ lêi.  - Khi bÊt ngê giÉm ph¶i ®inh, Nam cã   ph¶n øng như­ thÕ nµo?  - Sau khi ®· rót ®inh ra khái dÐp, Nam    vøt chiÕc ®inh ®ã vµo ®©u?.  - B­­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp.  - GV gäi HS rót ra kÕt luËn.  \* KÕt luËn: GV nh¾c l¹i kÕt luËn  **2. Ho¹t ®éng2:** Th¶o luËn  \* TiÕn hµnh:  - B­­íc 1: Lµm viÖc c¸ nh©n  - B­­íc 2: Lµm viÖc theo cÆp  + Theo em, bé phËn nµo cña c¬ quan    thÇn kinh gióp chóng ta häc vµ  ghi nhí nh÷ng ®iÒu ®· häc?  - Vai trß cña n·o trong ho¹t ®éng TK    lµ g×?  ***KÕt luËn:*** N·o kh«ng chØ ®iÒu khiÓn,  phèi hîp mäi ho¹t ®éng cña c¬ thÓ  mµ cßn gióp chóng ta ghi nhí.  - GV cho HS ch¬i trß ch¬i: Thö trÝ nhí.  **3. Cñng cè và dÆn dß:**  Nhận xét giờ học. | - Nhãm trưởng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n quan s¸t H1 (30)  - C¸c nhãm th¶o luËn theo yªu cÇu hái cña GV.  - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶  - Líp nhËn xÐt, bæ sung.  - HS rót ra kÕt luËn  - 3 häc sinh nh¾c l¹i.  - HS ®äc vÝ dô vÒ ho¹t ®éng H2 (31)  - HS lÊy VD thùc tÕ vµ ph©n tÝch.  - 1 sè HS tr×nh bµy trước líp VD ®Ó chøng tá vai trß n·o trong viÖc ®iÒu khiÓn, phèi hîp mäi ho¹t ®éng cña c¬ thÓ.  - N·o .  - HS nªu. |

-------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

-----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 34 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu:** Giúp học sinh củng cố về:

- Thực hiện gấp 1 số lên nhiều lần.

- Thực hiện phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số.

- Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **T/g** | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi 3 hs nêu cách gấp một số lên nhiều lần.  - G/v nhận xét.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. Hd luyện tập.  **\* Bài 1**.(cột 1,2)  -Y/c h/s nêu cách thực hiện gấp1số   lên nhiều lần và  làm bài.  - Chữa bài.  \* **Bài 2.(**cột 1,2,3)  - Y/c h/s tự làm bài.  - Chữa bài.  **\* Bài 3.**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.      \* **Bài 4.(**phần a,b**)**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 1 h/s nêu.  - H/s nhận xét.  - 4 h/s lên bảng làm, lớp làm vào vở.    - 4 h/s lên bảng làm, lớp làm vào vở.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 12  X 6  72 | 14  X 7  98 | 35  X 6  210 |  |  |   - H/s nhận xét.  - 2 hs đọc đề bài.  -1 hs tóm tắt.  \* Tóm tắt.  Nam:  Nữ:  ? bạn  -1 hs làm bài.  Bài giải.  Nữ có số bạn là.  6 x 3 = 18 (bạn)  Đáp số: 18 bạn.  - 2 hs đọc đề bài.  -2 hs làm bài.  - G/v nhận xét. |

-----------------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 7 : ÔN CHỮ HOA E,Ê**

I. **Muc. Tiêu :**

- Củng cố cách viết chữ hoa E, Ê thông qua bài tập ứng dụng

- Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dïng dạy học :**

- Mẫu chữ E , Ê

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  12’  15’  3’ | 1. **KT bài cũ** **:**  - KT vở tập viết của h/s  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. HD viết trên bảng con.  \* Luyện viết chữ hoa.  - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách .     viết  - YC h/s viết bảng con  - GV nhận xét  \* Luyện viết từ ứng dụng.  - GV viết mẫu nhắc lại cách viết.  - YC h/s viết bảng con .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết câu ứng dụng .  - GV viết mẫu .  - YC h/s viết.  - GV nhận xét .  3. **Thực hành :**  - YC h/s viết bài vào vở tập viết .  - GV theo dõi .  - Chấm bài .  - Nhận xét.  4. **Củng cố - Dặn dò** **:**  - Nhận xét giờ học . | - HS tìm chữ hoa có trong bài E, Ê  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - Hs viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  -HS viết bài vào vở |

-----------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 14 : BẬN**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập và học thuộc lòng.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ

**III. Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - Viết các từ :Tròn trĩnh, chảo rán, giò chả, trôi nổi.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn nghe viết .  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Bài thơ viết theo thể thơ gì?  + Những chữ nào cần viết  hoa?  + Nên bắt đầu viết từ ô nào?  -Hướng dẫn viết từ , tiếng khó .  - Yêu cầu viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập :**  \* **Bài 2:**  - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  \* **Bài 3:**  - Yêu cầu h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu h/s làm vào vở .  4. **Củng cố - Dặn dò** :  Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét  + Thơ 4 chữ.  + Các chữ đầu dòng thơ.  + Viết lùi vào 2 ô li.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc .  - Lớp làm bài vào vở. |

----------------------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 35 : BẢNG CHIA 7**

I**. Mục tiêu:** Giúp học sinh:

- Lập bảng chia 7 dựa vào bảng nhân 7.

- Thực hành chia cho 7.

- Áp dụng bảng chia 7 để giải bài toán có liên quan.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 7 chấm tròn.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **T/g** | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1**. Kiểm tra bài cũ**.  - Gọi h/s đọc thuộc bảng nhân 7.  - Nhận xét, ghi điểm.  2. **Bài mới.**  a. giới thiệu bài.  b. Lập bảng chia 7.  - Gắn lên bảng 1tấm bìa có 7          chấm tròn và hỏi:  - Viết p/t tương ứng?  - Vậy 7 : 7 được mấy?  - Gọi h/s lập tiếp bảng chia 7.  c. Học thuộc lòng bảng chia 7.  d./ Luyện tập.  \* **Bài 1.**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 4 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.** - Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 4 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3.**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 4.**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  3**. Củng cố, dặn dò.**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s đọc bảng nhân 7.  - H/s trả lời.  7 x 1 = 7 …………  7 : 7 = 1. 70 : 7 = 10  - 1 h/s đọc bảng chia 7.  - 2 hs đọc đề bài.  - 4 hs làm bài.  - 2 hs đọc đề bài.  - 4 hs làm bài.  - 2 hs đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  -1 hs làm bài.  Bài giải.  1 hàng có số h/s là:  56: 7 = 8 (h/s)  Đáp số: 8 học sinh.  - 2 hs đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  -1 hs làm bài.  Bài giải:  56 h/s xếp được số hàng là:  56 : 7 = 8 (hàng)  Đáp số: 8 hàng. |

--------------------------------------------------------------------

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 7 : NGHE KỂ : KHÔNG NỠ NHÌN – TẬP TỔ CHỨC CUỘC HỌP**

I**. Mục tiêu** :

- Rèn năng nói : Kể được nội dung truyện tự nhiên hồn nhiên .

- Rèn kĩ năng tập kể , tập tổ chức cuộc họp .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Tranh .

III. **Hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  3’ | 1**. KT bài cũ:**  - KT bài tiết 6 .  2**. Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ y/c giờ học  b. HD làm bài tập  \* **Bài 1 :**  - Cho h/s ; q/s tranh .  - GV kể và hỏi :  + Anh chàng thanh niên làm gì trên       chuyến xe buýt ?  + Bà cụ ngồi cạnh anh hỏi điều  gì ?  + Anh trả lời ntn ?  - GV kể lần 2  + Em có nhận xét gì về anh thanh niên ?  - GV chốt ý chính .  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - HS làm miệng.  - HS theo dõi .  - HS trả lời.  + Anh ngồi 2 tay ôm mặt .  + Cháu nhức đầu à, có…..  + Cháu không nỡ nhìn…..đứng .  + HS tlch . |

---------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 3 : QUAN TÂM CHĂM SÓC ÔNG BÀ ,CHA MẸ , ANH CHỊ EM**

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu:

  - TrÎ em cã quyÒn ®­îc sèng víi gia ®×nh, ®­îc cha mÑ quan t©m ch¨m sãc, trÎ         em kh«ng n¬i n­¬ng tùa cã quyÒn ®­îc nhµ n­íc vµ mäi ng­êi hç trî, gióp ®ì.

- TrÎ em cã bæn phËn ph¶i quan t©m, ch¨m sãc «ng bµ, cha mÑ, anh chÞ em trong  gia ®×nh.

2. HS biÕt yªu quý, quan t©m ch¨m sãc nh÷ng ng­êi thân trong gia ®×nh .

II. **§å dïng d¹y häc** **:**

- Vë BT ®¹o ®øc.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 10’  10’  12’  2’ | 1. **H§1**: KÓ vÒ sù quan t©m ch¨m sãc     «ng bµ cha mÑ  \* Khëi ®éng  - MT: HS c¶m nhËn ®­îc nh÷ng t×nh     c¶m mµ mäi ng­êi trong gia ®×nh     dµnh cho m×nh.  - C¸ch tiÕn hµnh : - GV hái ND bµi h¸t.  - GV nªu yªu cÇu , HS th¶o luËn nhãm.  - GV kÕt luËn .  2. **H§2**: KÓ chuyÖn "Bã hoa ®Ñp nhÊt"  - MT: HS biÕt ®­îc bæn phËn ph¶i     quan t©m ch¨m sãc «ng bµ, cha     mÑ, anh chÞ em.  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV kÓ chuyÖn .  - GV kÕt luËn.  3. **H§3**: §¸nh gi¸ hµnh vi  - MT: HS biÕt ®ång t×nh víi nh÷ng      hµnh vi ®óng  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV ph¸t phiÕu cho 4 tæ.  GV KL.  4 **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t ND bµi , nhËn xÐt giê häc . | - HS h¸t tËp thÓ bµi c¶ nhµ th­¬ng nhau.  -HS tr¶ lêi.  - 3 HS ®¹i diÖn nhãm kÓ tr­íc líp.  - HS tr¶ lêi 2 c©u hái.  -HS theo dâi.  - HS th¶o luËn nhãm TLCH. nhËn xÐt.  -Hs trả lời.  - HS ®¹i diÖn nhãm trình bày. |

---------------------------------------------------

**SINH HOẠT LỚP**

**SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG**

**I.Yêu cầu :**

- Đánh giá hoạt động trong tháng . Nêu phương hướng tháng tới .

- Biết được ưu khuyết điểm trong tuần để phát huy và sửa chữa.

- Rèn kỷ năng phê và tự phê.

**II. Lên lớp:**

1.*Ổn định tổ chức* :

2.*Đánh giá :*

- Lớp trưởng đánh giá.

- Tổ viên phát biểu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét:

a.*Về vệ sinh*: Sạch sẽ, có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt.

b.*Học tập* : Có tiến bộ, ý thức học tập tốt (Giang,Minh,Thảo,Thành Nam).

- Một số em chưa có ý thức học tập(Nhiều,Hiếu) .

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt.

3.*Phương hướng* :

- Duy trì sĩ số đi học chuyên cần, đúng giờ .

- Có đầy đủ sách vở.

- Tiếp tục thi đua học tốt.

- Vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ.

4.*Sinh hoạt văn nghệ* :

5. *Dặn d*ò:

**Tuần 8**

Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 7 :**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 7.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo.

-------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 36 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu:**

- Củng cố về phép chia trong bảng chia 7.

- Tìm 1/7 của 1 số.

- Áp dụng để giải bài toán có lời văn bằng 1 p/t chia.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi 2 h/s đọc thuộc bảng chia 7.  - G/v nhận xét ghi điểm.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. Hd luyện tập.  \* **Bài 1.Tính nhẩm:**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Gọi 4 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  **\* Bài 2**. **Tính(cột 1,2,3)**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Gọi 3 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3.**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 4**.  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Hướng dẫn h/s khoanh tròn vào hình a.  - Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s đọc.  - H/s nhận xét.  - 2 hs đọc đề bài.  - 4 hs làm bài.  - 2 hs đọc đề bài.  - 3 hs làm bài.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 28 7  28 4  0 | | 35 7  35 5  0 | | 21 7  21 3  0 | | | 42 7  42 6  0 | | 42 6  42 7  0 | | 25 5  25 5  0 | |   - 2 hs đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt:  \* **Tóm tắt.**  7 học sinh : 1 nhóm.  35 học sinh: … nhóm?.  -1 hs làm bài.  Bài giải.  Số nhóm chia được là:  35 : 7 = 5 (nhóm).  Đáp số: 5 nhóm.  - 2 hs đọc đề bài.  -1 hs làm bài. |

--------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 22 +23 : CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ**

I **Mục tiêu:**

**A. Tập đọc**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu :

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

**B. Kể chuyện**

- Rèn kĩ năng nói:

+ HS biết dựa vào tranh kể lại nội dung truyện.

- Rèn kĩ năng nghe:

+Tập chung nghe kể chuyện .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh vẽ

III**. Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  55’  15’  3’ | 1**. KT bài cũ:**  - Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi bài “Bận”.  - Nhận xét và cho điểm.  **2. Bài mới:**  **Tập đọc**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc :  - Gv đọc mẫu .  \* Đọc câu  - Yêu cầu h/s đọc từng câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  - Yêu cầu mỗi em đọc 1 đoạn.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi  + Các bạn nhỏ đi đâu?       + Điều gì gặp trên đường khiến các bạn phải dừng lại ?  + Vì sao các bạn quan tâm đến cụ già như vậy ?  + Vì sao cuộc trò chuyện cụ già  thấy lòng nhẹ nhàng hơn?  + Câu chuyện muốn nói với các em điều gì?  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn .  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  **Kể chuyện :**  1. Hướng dẫn kể chuyện :  - Hướng dẫn kể theo đoạn .  - Yêu cầu h/s quan sát tranh.  - Yêu cầu xếp tranh theo thứ tự  - Yêu cầu h/s kể .  - GV nhận xét chung.  - Yêu cầu nêu nội dung ý nghĩa truyện .  **5. Củng cố dặn dò :**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi.  - HS nhận xét.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần.  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm.  - Các nhóm thi đọc.  - HS quan sát tranh.  - 1 h/s xếp tranh.  - HS kể theo đoạn.  - HS nhận xét.  - HS nêu. |

----------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

-----------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 37 : GIẢM MỘT SỐ ĐI NHIỀU LẦN**

I. **Mục tiêu**:

- Biết thực hiện giảm đi một số lần.

- Áp dụng để giải các bài toán có liên quan.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi 2 h/s đọc thuộc bảng chia 7.  - G/v nhận xét ghi điểm.  2. **Bài mới.**  a. Giới thiệu bài.  b. H/d giảm 1 số đi nhiều lần.  - G/v nêu bài toán.  - Hướng dẫn h/s vẽ sơ đồ.  Tóm tắt.  Hàng trên:  Hàng dưới:  ? con  -Gọi 1 hs giải bài toán.  -Hướng dẫn tương tự với trường hợp độ dài các đoạn thẳng AB và CD.  -Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm như thế nào?  c. **Luyện tập.**  \* **Bài 1.**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Gọi 3 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.**  a, - Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  b, - Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 3.**  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s đọc.  - H/s nhận xét.  - H/s nhắc lại đầu bài.  - H/s quan sát .  -1 hs giải bài toán.  Bài giải  Số gà hàng dưới có là:  6 : 3 = 2 (con)  Đáp số: 2 con.  - Muốn giảm 1 số đi nhiều lần lấy số đó chia cho số lần.  - 2 hs đọc đề bài.  - 3 hs làm bài.  - 2 hs đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  - 1 hs làm bài.  Bài giải  Số quả bưởi còn lại là:  40 : 4 = 10 (quả)  Đáp số: 10 quả.  - 2 hs đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  - 1 hs làm bài.  Bài giải  Số giờ làm công việc đó bằng máy là:  30 : 5 = 6 (giờ)  Đáp số:6 giờ  - 2 h/s đọc.  - 1 hs làm bài.  - h/s vẽ hình. |

--------------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 15 : CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ :Nhoẻn miệng,     nghẹn ngào, trống rỗng,chống chọi.  -Nhận xét và cho điểm.  2. Bài mới :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn nghe viết .  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Đoạn này kể chuyện gì?  + Đoạn văn có mấy câu ?  + Những chữ nào cần viết hoa?  + Lời ông cụ đánh bằng dấu  nào?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó .  - YC viết bài vào vở.  3. **HD làm bài tập** :  \* **Bài 2:**  - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  -Nhận xét.  4**. Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời.  + Cụ già với các em nhỏ.  + 7 câu.  + Các chữ đầu câu.  + Dấu 2 chấm và dấu gạch đầu dòng.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở:  a,giặt - rát - dọc.  b,buồn - buồng – chuông.  - 1 em đọc , lớp theo dõi. |

---------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 24 : TIẾNG RU**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

- Học thuộc lòng bài thơ.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại truyện “ Các em nhỏ và cụ già”  - GV nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Luyện đọc  - GV đọc mẫu .  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc dòng thơ.  - Yêu cầu h/s đọc .  \* Đọc khổ trước lớp.  - Yêu cầu h/s đọc.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 khổ .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài :**  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi:   + Con ong , cá ,chim yêu điều gì? vì           sao?  + Vì sao núi không chê đất thấp,           biển không chê sông nhỏ?  - GV nhận xét và bổ sung từng khổ.  4. **Luyện học thuộc lòng :**  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d theo khổ.  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 3 h/s lên bảng kể .  - Nhận xét bổ sung.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 dòng.  - Mỗi em đọc 1 khổ.  -Tìm hiểu nghĩa các từ mới.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo khổ và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc thuộc lòng.  - Thi đọc thuộc lòng cả bài. |

----------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 38 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu:** Giúp học sinh củng cố về:

- Gấp 1 số lên nhiều lần và giảm 1 số đi nhiều lần.

- Áp dụng gấp 1 số lên nhiều lần và giảm 1 số đi nhiều lần đê giải bài toán           có liên quan.

- Vẽ các đoạn thẳng theo độ dài cho trước.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Muốn giảm 1 số đi nhiều lần ta  làm như thế nào?  - Gv nhận xét, ghi điểm.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. Hd luyện tập.  \* **Bài 1.(dòng 2)**  - Viết lên bảng bài mẫu.  - Y/c h/s tự làm tiếp phần còn lại.  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Gọi 3 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* **Bài 2.** a, - Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  b, - Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò.**  -Nhận xét giờ học | - Muốn giảm 1 số đi nhiều lần lấy số đó chia cho số lần.  - H/s quan sát.  - 3 h/s lên bảng, lớp làm vào vở.  - 2 h/s ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra.  - 2 hs đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  **Tóm tắt**.  Sáng:  Chiều:  ? l  -Gọi 1 hs làm bài.  Bài giải.  Buổi chiều cửa hàng bán được là.:  60 : 3 = 20 (l)  Đáp số: 20 lít.  - H/s nhận xét.  - 2 hs đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  - 1 hs làm bài.  Bài giải.  Trong rổ còn lại số quả cam là:  60 : 3=20(quả cam)  Đáp số: 20 quả cam |

-------------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

---------------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 8 : TỪ NGỮ VỀ CỘNG ĐỒNG – ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ?**

I. **Mục tiêu :**

- Mở rộng vốn từ về cộng đồng.

- Ôn kiểu câu Ai làm gì?

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - KT miệng bài tập 2. ( Tiết7)    - Nhận xét cho điểm .  2. **Bài mới** :  a.GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học.  b. Hướng dẫn làm bài tập .  \* **Bài 1** :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Gọi 1 em làm mẫu.  - Yêu cầu h/s làm bài  + Những người trong cộng đồng?  + Thái độ hoạt động trong cộng đồng?  - GV nhận xét.  \* **Bài 2 :**  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Yêu cầu các nhóm thảo luận.  - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả.  - GV giúp h/s hiểu câu thành ngữ:  +Chung lưng đấu cật:đoàn kết,góp sức cùng nhau làm việc.  +Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại:ích kỉ,thờ ơ,chỉ biết mình,không quan tâm đến người khác.  +Ăn ở như bát nước đầy:sống có nghĩa có tình,thủy chung trước sau như một,sẵn lòng giúp đỡ mọi người.  -Yêu cầu hs học thuộc 3 câu thành ngữ,tục ngữ.  \* **Bài 3:**  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Gọi 3 hs làm bài.  - GV chữa bài.  \* **Bài 4:**  - Gọi h/s đọc bài .  - Yêu cầu h/s làm bài.  3. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học | - HS lên bảng.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS theo dõi .  - Lớp làm bài vào vở.  + Cộng đồng,đồng bào, đồng đội ,đồng hương.  + Cộng tác , đồng tâm.  - HS làm bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập.  - Các nhóm thảo luận.  - Đại diện trình bày.  -Hs học thuộc 3 câu thành ngữ,tục ngữ.  - 2 hs đọc bài tập .  - 3 em lên bảng làm.  a. Đàn sếu đang sải cánh trên cao  Con gì? Làm gì?  b.Sau một cuộc dạo chơi,đám trẻ ra về Ai? Làm gì?  c.Các em tới chỗ ông cụ,lễ phép hỏi.  Ai? Làm gì?  - HS đọc bài.  - HS làm bài vào vở.  a. Ai bỡ ngỡ đứng nép bên  người thân.  b. Ông ngoại làm gì?  c. Mẹ bạn làm gì? |

-------------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 8 : ÔN CHỮ HOA G**

I. **Muc tiêu :**

- Củng cố cách viết chữ hoa G thông qua bài tập ứng dụng

- Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Mẫu chữ G .

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  12’  15’  3’ | 1. **KT bài cũ :**  - KT vở tập viết của h/s.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Hướng dẫn viết trên bảng con  \* Luyện viết chữ hoa  - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách      viết  - Yêu cầu h/s viết bảng con .  \* Luyện viết từ ứng dụng “Gò Công”  - GV viết mẫu nhắc lại cách viết.  - Yêu cầu h/s viết bảng con .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết câu ứng dụng ..  - GV viết mẫu .  - Yêu cầu h/s viết.  - GV nhận xét .  3. **Thực hành** :  - Yêu cầu h/s viết bài vào vở tập viết .  - GV theo dõi .  - Chấm bài .  4. **Củng cố - Dặn dò :**  - Nhận xét giờ học . | - HS tìm chữ hoa có trong bài G,C K .  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - Hs viết bảng con  - HS đọc  - HS theo dõi  - HS viết bảng “ Khôn , Gà”  - HS viết bài vào vở . |

-----------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

---------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 39 : TÌM SỐ CHIA**

I. **Mục tiªu**: Gióp học sinh:

- Biết t×m số chia chưa biết (trong phÐp chia hết).

- Củng cố về tªn gọi và quan hệ cảu các thành phần trong phép chia.

II. **C¸c hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Muốn giảm 1 số đi nhiều lần ta  làm như thế nào?  - Gv nhận xét, ghi điểm.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. H/d t×m số chia.  \* Bài to¸n:  - Hỏi Hs:Có 6 hình vuông,xếp đều thành 2 hàng,mỗi hàng có mấy hình vuông?  - Phép chia 6 : 2 = 3 (ô vuông).  - 6 : 2 = 3  SBC SC Thương  -Muốn tìm số chia ta làm thế nào?  -Nêu bài tìm x,biết: 30 : X = 5  +Ta phải làm gì?  +Muốn tìm số chia X ta làm thế nào?  c. **Luyện tập**.  \* **Bài 1.**  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Gọi 4 hs làm bài.  - GV chữa bài.  \* **Bài 2.**  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  -Y/c h/s nêu cách tìm số chia.  - Gọi 3 hs làm  bài.    - GV chữa bài.  3. **Củng cố dặn dò:**  - Muốn tìm số chia ta làm thế nào?  - Nhận xét giờ học. | .  - Muốn giảm 1 số đi nhiều lần lấy số đó chia cho số lần.  - Mỗi hàng có 3 hìnhvuông.  - Ta lấy số bị chia chia cho thương.  -Tìm số chia.  - Hs nêu.  - 1 h/s lên bảng, lớp làm vào vở.  30 : X = 5  X = 30 : 5  X = 6  - 2 h/s đọc bài.  - 4 h/s lên bảng làm .  - 2 h/s đọc bài.  - 3 h/s lên bảng làm .   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | a,12 : X = 2  X = 12 : 2  X = 6   |  |  | | --- | --- | | c,27 : X = 3  X = 27 : 3  X = 9   |  | | --- | | e,X : 5 = 4  X = 4 x 5  X = 20 | | | b,42 : X = 6  X = 42 : 6  X = 7   |  | | --- | | d,36 : X = 4  X = 36 : 4  X = 9 | | g, X x 7 = 70  X = 70: 7  X = 10 | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NHỚ - VIẾT)**

**TIẾT 16 : TIẾNG RU**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nhớ viết chính xác bài thơ.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II**. Đồ dùng dạy học**:

- Bảng phụ .

III**. Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ :Giặt giũ, nhàn rỗi ,da dẻ, rét run.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn nghe viết .  - GV đọc khổ 1 và 2 .  - GV hỏi  + Bài thơ được viết theo thể thơ gì?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Cách trình bài ntn?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó  - Yêu cầu viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập :**  \* **Bài 2**:  - Yêu cầu h/s đọc bài tập  - Hướng dẫn h/s làm vào vở  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  4**. Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời.  + Thơ lục bát.  + Giữa trang vở.  + Câu 6 lùi 2 ô, câu 8 lùi vào 1 ô.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc  - HS làm bài vào vở  - 1 em đọc , lớp theo dõi  a. Rán , dễ ,giao thừa.  b. Cuồn cuộn, chuồng, luống. |

----------------------------------------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 4 : QUAN TÂM CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ EM (TIẾT 2)**

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu:

  - TrÎ em cã quyÒn ®­îc sèng víi gia ®×nh, ®­îc cha mÑ quan t©m ch¨m sãc, trÎ       em kh«ng n¬i n­¬ng tùa cã quyÒn ®­îc nhµ n­íc vµ mäi ng­êi hç trî, gióp ®ì.

- TrÎ em cã bæn phËn ph¶i quan t©m, ch¨m sãc «ng bµ, cha mÑ, anh chÞ em trong  gia ®×nh.

2. HS biÕt yªu quý, quan t©m ch¨m sãc nh÷ng ng­êi thân trong gia ®×nh.

II. **§å dïng d¹y häc** :

- Vë BT ®¹o ®øc.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 10’  10’  12’  2’ | 1. **H§1**:Xử lí tình huống và đóng vai.  - Mục tiêu : HS biết thể hiện sự quan tâm,chăm sóc những người thân trong những tình huống cụ thể.  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV chia nhóm,yêu cầu mỗi nhóm thảo luận và đóng vai một tình huống.  - GV kÕt luËn:  -Tình huống 1:Lan cần chạy ra khuyên ngăn em không được nghịch dại.  -Tình huống 2:Huy nên dành thời gian đọc báo cho ông nghe.  2. **H§2**: Bày tỏ ý kiến:  - Mục tiêu: Củng cố để Hs hiểu rõ về các quyền trẻ em.  -Hs biết thực hiện quyền được tham gia cảu mình.  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV đọc từng ý kiến.  - GV kÕt luËn:  Các ý kiến a,c là đúng.  Ý kiến b là sai.  3. **H§3**:  - Mục tiêu :Tạo cơ hội cho hs được bày tỏ tình cảm của mình với những người thân  - C¸ch tiÕn hµnh :  -Mời 2 hs giới thiệu.  - GV kÕt luËn.  4. **H§4**:  -Mục tiêu:Củng cố bài học.  - C¸ch tiÕn hµnh :  Yêu cầu hs thảo luận.  Kết luận chung.  5 **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t ND bµi , nhËn xÐt giê häc . | - HS h¸t tËp thÓ bµi c¶ nhµ th­¬ng nhau  -Các nhóm thảo luận.  -Các nhóm đóng vai.  -Thảo luận về cách ứng xử trong mỗi tình huống.    -Hs bày tỏ thái độ.  -2 hs giới thiệu về món quà muốn tặng ông,bà,cha mẹ,anh chị em.  -Hs giới thiệu tiết mục.  -Biểu diễn các tiết mục. |

------------------------------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

--------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**LUYỆN TẬP**

I**. Mục tiêu:** Giúp học sinh củng cố về:

- Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ, số bị chia, số chia chưa biết.

- Giải bài toán có liên quan đến tìm 1 trong các phần bằng nhau của một số.

- Xem giờ trên đồng hồ.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T/g | | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1**. Kiểm tra bài cũ**.  - Gọi 3 h/s lên bảng làm 3 phép tính.  - Gọi 1 h/s nêu cách tìm số chia.  2. **Bài mới**.  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn luyện tập***.***  \* **Bài 1**  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Gọi 3 hs làm bài.  - GV chữa bài.  \* **Bài 2.(cột 1,2)**  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Gọi 2 hs làm bài.  - GV chữa bài.  \* **Bài 3.**  - Gọi 2 h/s đọc bài tập. -Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài.  3. **Củng cố, dặn dò**:  - Nhận xét tiết học. | | - 3 h/s lên bảng làm.  - H/s nhận xét.  - 1 h/s nêu cách tìm số chia.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 3 hs làm bài.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 2 hs làm bài.   |  |  | | --- | --- | | 35  X 2  70 | 26  X 4  104 |  |  |  | | --- | --- | | 64 2  6 32  04  4  0 | 64 2  6 32  04  4  0 |   - 2 h/s đọc bài tập.  -1 hs tóm tắt.  **Tóm tắt**.  ? l  36 l  -1 hs làm bài.  Bài giải  Số lít dầu còn lại là  36 : 3 = 12 (l)  Đáp số: 12 lít dầu |

-----------------------------------------------------------------------

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 8 : KỂ VỀ NGƯỜI HÀNG XÓM**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn kĩ năng nói : Kể lại hồn nhiên chân thật .

- Rèn kĩ năng viết ;Viết lại những điều vừa kể thành 1 đoạn văn ngắn .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại câu chuyện “ không nỡ nhìn”?  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng.  - Nêu m/đ y/c giờ học.  b. Hướng dẫn làm bài tập .  \* **Bài 1** :  - Gọi h/s đọc bài tập .  - Giúp h/s nắm vững y/c bài tập .  - 1 số em khá kể mẫu..  - Yêu cầu h/s tập kể theo cặp.  - GV nhận xét.  **\* Bài** 2 :  - Gọi h/s đọc bài tập .  - Nhắc h/s kể chân thực .  - GV bao quát chung .  - Mời 5 em đọc bài trước lớp.  - Nhận xét bổ sung .  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 HS lên bảng kể .  - HS đọc.  - HS theo dõi .  - Lớp theo dõi.  - HS tập kể ..  - 4 h/s kể trước lớp  - HS đọc .  - HS viết bài vào vở .  -5 HS đọc bài trước lớp . |

----------------------------------------*-------------*--------*---------------------------------------* **SINH HOẠT LỚP**

**SINH HOẠT THEO CHỦ ĐIỂM:TRÒ GIỎI**

**I,Mục tiêu:**

HS biết được thế nào là một học trò giỏi.

-Hs ngoan ngoãn,chăm học.

**II,Cách tiến hành:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  5’    25’  2’ | **Bước 1:ổn định tổ chức:**  -Cho hs hát 1 bài  **Bước 2:**Kiểm tra thi đua về học tập,kỉ luật ,vệ sinh.  **Bước 3:Thực hiện chủ điểm:**  1,Giới thiệu chủ điểm  2,Trả lời miệng:  -Muốn thành trò giỏi em phải thực hiện những gì?  -Trong lớp,trong sao có bạn nào chưa học giỏi chúng ta phải làm gì?  -Khi gặp bài khó thì em phải làm gì?  3,Trò chơi:Thi viết chữ đẹp:  **-**Gv viết mẫu từ:Trò giỏi,chăm chỉ,siêng năng.  -Cho hs thi viết.  **Bước 4:Nhận xét buổi sinh hoạt.**  Cho hs đọc lời hứa nhi đồng.  **Bước 5:Dặn dò:**  -Dặn hs ngoan ngoãn,chăm học. | **-**Hs hát bài:Nhanh bước nhanh nhi đồng.    Hs lắng nghe.  Hs nghe  -Hs trả lời .  -Hs thi viết.  -Hs đọc.  -Hs lắng nghe. |

**Tuần 9**

Thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 8 :**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 8.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 41 : GÓC VUÔNG GÓC KHÔNG VUÔNG**

I. **Mục tiêu** : Giúp học sinh:

- Làm quen với các khái niệm; góc, góc vuông, góc không vuông.

- Biết dùng ê ke để nhận biết goc vuông, góc không vuông và vẽ góc vuông.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Ê ke, thước dài, phấn màu.

III. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T/g | | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1**. Kiểm tra bài cũ**.  - Gọi 3 h/s lên bảng làm 3 phép tính.  - Gọi 1 h/s nêu cách tìm số chia.  2. **Bài mới**:  1,Giới thiệu về góc:  -Cho hs xem hình ảnh 2 kim đồng hồ tạo thành một góc.  -Mô tả ,đưa ra hình vẽ góc.  2, Giới thiệu góc vuông,góc không vuông:  -Vẽ 1 góc vuông và giới thiệu tên đỉnh,cạnh.  Ta có góc vuông:+Đỉnh O  +Cạnh OA,OB  -Vẽ góc đỉnh P,cạnh PM,PN và vẽ góc đỉnh E,cạnh EC,ED.  3, Giới thiệu ê ke;  -Cho hs xem cái ê ke và giới thiệu,nêu cấu tạo;dùng để nhận biết góc vuông.  4,Thực hành:  \* **Bài 1**  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  a,Cho hs dùng ê ke kiểm tra,đánh dấu.  b,GV hướng dẫn sau đó gọi hs vẽ.  \* **Bài 2.(3 hình dòng 1)**  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Cho hs nêu tên đỉnh,cạnh của mỗi góc.  -Nhận xét.  \* **Bài 3.**  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Cho hs nêu các góc vuông ,góc không vuông.  -Nhận xét.  \* **Bài 4:**  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Cho hs quan sát và khoanh.  -Nhận xét.  - GV chữa bài.  3. **Củng cố, dặn dò**:  - Nhận xét tiết học. | | - 3 h/s lên bảng làm.  - H/s nhận xét.  - 1 h/s nêu cách tìm số chia.  -Quan sát.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 3 hs làm bài.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 2 hs làm bài.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 2 hs dùng ê ke kiểm tra,đánh dấu.  -2 hs vẽ.  - 2 h/s đọc bài tập.  -3 Hs nêu.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 2 Hs nêu.  Các góc vuông trong hình có đỉnh là:đỉnh M,đỉnh Q.  Các góc không vuông trong hình có đỉnh là:đỉnh N,đỉnh P.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 1 hs khoanh đáp án D. |

-----------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 17 +18 : ĐỌC THÊM : ĐƠN XIN VÀO ĐỘI(TIẾT 1)**

**KHI MẸ VẮNG NHÀ (TIẾT 2)**

**CHÚ SẺ VÀ BÔNG HOA BẰNG LĂNG(TIẾT 3)**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

- Rèn kĩ năng nói.

- Rèn kĩ năng nghe.

II. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  55’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài Tiếng ru.  -Nhận xét và cho điểm.  **2. Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng :  Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Luyện đọc :  - GVđọc mẫu lần lượt từng bài .  - Gợi ý cách đọc  - HS đọc và giải nghĩa từ  \* Đọc câu:  -Gọi h/s đọc.  \* Đọc đoạn trước lớp:  \* Đọc nhóm:  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài:**  - Gọi h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn .  4. **Củng cố dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi .  - HS nhận xét  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - Mçi em ®äc 1 ®o¹n.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét . |

----------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

----------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 42 : THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ**

**VẼ GÓC VUÔNG BẰNG Ê KE**

I. **Mục tiêu**: Giúp học sinh:

- Thực hành dùng ê ke để kiểm tra góc vuông, góc không vuông.

- Biết cách dùng ê ke để vẽ góc vuông.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Ê ke.

III. **Các hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  35'  3' | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Cho hs nêu các góc vuông ,góc không vuông.  - G/v nhận xét.  **2. Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. Hd thực hành.  \* Bài 1.  - Hướng dẫn h/s vẽ góc vuông .  - G/v nhận xét, ghi điểm.  \* Bài 2.  - Gọi h/s đọc đề bài.  - Gọi h/s làm bài và trả lời câu hỏi.  \* Bài 3.  Yêu cầu h/s quan sát hình vẽ và ghép hình .  3. **Củng cố, dặn dò**:  - Nhận xét tiết học. | - H/s nêu.  - 2 h/s lên bảng vẽ.  - H/s nhận xét.  - 1 h/s đọc.  + Hình thứ nhất có 4 góc vuông.  + Hình thứ 2 có 2 góc vuông.  - H/s nhận xét.  -Hs quan sát và nêu:  Hình A được ghép từ hình 1 và 4.  Hình B được ghép từ hình 2 và 3. |

--------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ**

**TIẾT 17 : MẸ VẮNG NHÀ NGÀY BÃO(TIẾT 4);MÙA THU CỦA EM(TIẾT 5)**

I.**Mục tiêu:**

- Tiếp tục rèn cho các em đọc thành thạo.

- Hiểu nội dung bài và trả lời câu hỏi.

II. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  35'  2' | **1. Kt bài cũ :**  - Đọc bài : Chú sẻ và bông   hoa bằng lăng kết hợp trả lời câu hỏi.  **2. Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  - GV đọc mẫu từng bài .  b. HD đọc kết hợp giải nghĩa từ  \* Đọc câu  \* Đọc đoạn trước lớp  \* Đọc đoạn trong nhóm  - Yêu cầu h/s giải nghĩa từ  - GV nêu các câu hỏi .  - GV nhận xét.  c. Luyện ®ọc.  3. **Tìm hiểu bài:**  - Gọi h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn.  **4. Củng cố -Dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS đọc và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét.  - HS theo dõi.  - Nối tiếp đọc câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn.  - H/s giải nghĩa.  - HS trả lời câu hỏi.    - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét . |

---------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 27 : ÔN ĐỌC THÊM : NGÀY KHAI TRƯỜNG(TIẾT 6);LỪA VÀ NGỰA(TIẾT 7) ;NHỮNG CHIẾC CHUÔNG REO**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

- Rèn kĩ năng nói.

- Rèn kĩ năng nghe.

II. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài Mẹ vắng nhà ngày bão..  -Nhận xét và cho điểm.  **2. Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng :  Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Luyện đọc :  - GVđọc mẫu lần lượt từng bài .  - Gợi ý cách đọc  - HS đọc và giải nghĩa từ  \* Đọc câu:  -Gọi h/s đọc.  \* Đọc đoạn trước lớp:  \* Đọc nhóm:  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài:**  - Gọi h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn .  4. **Củng cố dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi .  - HS nhận xét.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - Mçi em ®äc 1 ®o¹n.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét . |

----------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 43 : ĐỀ - CA - MÉT. HÉC - TÔ - MÉT**

I. **Mục tiêu:** Giúp học sinh:

- Nắm được tên gọi và ký hiệu của đề - ca - mét (dam), héc - tô - mét (hm).

- Biết được mối quan hệ giữa dam và hm.

- Biết chuyển đổi đơn vị từ dam, hm ra m.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  35'  3' | **1. Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi 2 hs vẽ góc vuông.  - Nhận xét, ghi điểm.  **2. Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. Giới thiệu đề-ca-mét, héc-tô-mét.  -Đề-ca-mét ký hiệu :dam.  1 dam = 10 m.  -Héc-tô-mét ký hiệu là hm.  1 hm = 100 m  = 10 dam.  **3. Luyện tập:**  \* Bài 1.(dòng 1,2,3)  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Gọi 2 hs làm bài.  - GV chữa bài.  \* Bài 2.(dòng 1,2)  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Viết lên bảng:  1 hm = … m và hỏi:  - Y/c h/s tự làm bài tiếp.  - Viết lên bảng 4 dam = ? m.  - Gọi 2 hs làm bài.  - GV chữa bài.  \* Bài 3. (dòng 1,2)  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Gọi 2 hs làm bài.  - GV chữa bài  **4. Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 2 H/s vẽ.  - H/s đọc: đề-ca-mét.  - Đọc: 1 đề-ca-mét bằng 10 mét.  - Đọc: héc-tô-mét.  - Đọc: 1 héc-tô-mét bằng 100 mét, 1 héc-tô-mét bằng 10 đề-ca-mét.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 2 hs làm bài.    - 2 h/s đọc bài tập.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 2 hs làm bài. |

----------------------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

---------------------------------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 9 : KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG .ÔN KỂ CHUYỆN,CHÍNH TẢ(TIẾT 1,2,3,4,5,6)**

I. **Mục tiêu :**

- HS ®äc thµnh tiÕn vµ tr¶ lêi c©u hái.

- HS nhớ lại kể lưu loát, trôi chảy, diễn tả đúng 1 câu chuyện đã học trong 8   tuần đầu.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30'  3' | **1. Kt bài cũ:**  - KT vở bài tập  **2. Bài mới :**  a. GT thiệu bài ghi bảng  - Nêu m/đ yêu cầu giê học  - Yêu cầu h/s nêu tên các câu  chuyện đã học từ 1 – 8.  - GV mở bảng phụ có ghi đầy đủ các câu chuyện đã học.  b. HD h/s kÓ chuyÖn ®· häc tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 8:  - Lớp và g/v bình chọn bạn kể hay và đúng.  - GV đọc đoạn văn 1 lần.  - GV đọc bài.  - GV y/c học sinh viết nháp 1 số từ khó.  - Chấm chữa bài.  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS nêu.  - HS suy nghĩ và tự chọn nội dung bài kể .  - HS thi kể.  - HS theo dõi.  3 h/s đọc lại , lớp theo dõi  - HS viết bài vào vở. |

-----------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**ÔN TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU , TẬP LÀM VĂN(TIẾT 1,2,3,4,5,6)**

I. **Mục tiêu**:

- Ôn tập về so sánh – Đặt câu theo mẫu Ai là gì?

- Ôn về vốn từ , dấu phẩy.

- Hoàn thành đơn xin tham gia vào đội .

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  3’ | **1. Kt bài cũ.**  **2. Bài mới :**  a. GT thiệu bài ghi bảng  - Nêu m/đ yêu cầu giê học  1. **HD ôn tập** :  a. ¤n luyÖn tõ vµ c©u :  - §Æt c©u theo mÉu c©u Ai lµm g×?  - HS t×m h×nh ¶nh so s¸nh trong ®o¹n v¨n sau.  a) ¤n Tập làm văn :  - GV đọc đoạn văn 1 lần.  - GV đọc bài.  - Chấm chữa bài.  - Yêu cầu h/s đọc bài làm .  - GV chữa bài .  - Nhận xét.  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS suy nghĩ và tự chọn ®iÒn tõ cho ®óng.  - HS ®äc bµi lµm cña m×nh.  - HS theo dõi.  - 3 h/s đọc lại , lớp theo dõi.  - Học sinh viết nháp .  - HS viết bài vào vở. |

-------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

-----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 44 : BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI**

I**. Mục tiêu.** Giúp học sinh:

- Làm quen với bảng đơn vị đo độ dài.

- Bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn.

- Thực hiện các phép tính nhân, chia các với các số đo độ dài.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  35'  3' | **1. Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi 2 hs vẽ góc vuông.  - Nhận xét, ghi điểm.  **2. Bài mới:**  a.Giới thiệu bảng đơn vị đo độ dài.  b,Luyện tập:  \* Bài 1.(dòng 1,2,3)  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Gọi 2 hs làm bài.  - GV chữa bài.  \* Bài 2.(dòng 1,2,3)  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Gọi 2 hs làm bài.  - GV chữa bài.  \* Bài 3. (dòng 1,2)  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Gọi 2 hs làm bài.  - GV chữa bài.  **4. Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 2 H/s vẽ.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 2 hs làm bài.    - 2 h/s đọc bài tập.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 2 hs làm bài.  25m x 2 =50m  15km x 4 = 60 km  36hm : 3 = 12hm  70km : 7 = 10km |

----------------------------------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ**

**TIẾT 18 : KIỂM TRA ĐỌC(ĐỌC- HIỂU , LUYỆN TỪ VÀ CÂU)**

I. **Mục tiêu**:

- HS nắm vững được các câu hỏi trả lời thành thạo

- Củng cố về 1 số mẫu câu: Ai ( cái gì ? con gì ? là gì? Làm gì?)

II. **Hoạt động dạy học:**

- GV chép đề lên bảng.

- HS trả lời câu hỏi.

- GV theo dõi và cho điểm

III. **Củng cố và dặn dò:**

* Nhận xét giờ học.

-------------------------------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 5 : CHIA SẺ VUI BUỒN CÙNG BẠN( TIẾT 1)**

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu :

- CÇn chóc mõng khi b¹n cã chuyÖn vui, an ñi ®éng viªn gióp ®ì khi b¹n cã       chuyÖn buån.

- ý nghÜa cña viÖc chia sÎ vui buån cïng b¹n.

- TrÎ em cã quyÒn ®­îc kÕt giao b¹n bÌ, b×nh ®¼ng, ®­îc hç trî vµ gióp ®ì .

2. HS biÕt th«ng c¶m, chia sÎ vui buån cïng b¹n trong nh÷ng t×nh huèng cô thÓ, biÕt  ®¸nh gi¸ vµ tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n trong viÖc quan t©m gióp ®ì b¹n

3. Quý träng c¸c b¹n, biÕt quan t©m chia sÎ vui buån cïng víi b¹n bÌ.

II. **Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn** :

- Vë BT ®¹o ®øc,

- C¸c tÊm b×a nhá mµu xanh, ®á, tr¾ng,

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30'  3' | 1. **Khëi ®éng** :  2. **HD TH ND bµi:**  \* H§1: Thảo luận vµ phân tích t×nh huèng .  - MT: HS biÕt 1 biÓu hiÖn cña quan t©m chia sÎ vui buån cïng b¹n  - C¸ch tiÕn hµnh  -Yêu cầu hs quan sát tranh.  - GV giíi thiÖu t×nh huống.  - GV nhËn xÐt chung.  \* H§2: §ãng vai  - MT: HS biÕt c¸ch chia sÎ vui buån với bạn.  - C¸ch tiÕn hµnh:  -Chia nhóm,yêu cầu các nhóm đóng vai.  -Kết luận.  \* H§3: Bµy tá th¸i ®é:  - MT: HS biÕt bµy tá th¸i ®é tr­íc ý kiÕn ®óng.  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV ®äc tõng ý kiÕn .  GV kÕt luËn .  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t ND bµi, nhËn xÐt giê häc . | - C¶ líp h¸t bµi " Líp chóng ta ®oµn kÕt ".  -Hs quan sát tranh.  - HS thảo luận.  - HS c¸c nhãm xây dựng kÞch b¶n và ®ãng vai.  - HS c¸c nhãm lªn ®ãng vai.  - HS thảo luận lÝ do. |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 45 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu:** Giúp học sinh:

- Làm quen với cách viết số đo độ dài là ghép của 2 đv.

- Làm quen với việc đổi số đo độ dài có 2 đv sang số đo độ dài có 1 đv.

- Củng cố kyc năng thực hành tính cộng, trừ, nhân, chia các số đo độ dài.

- Củng cố kĩ năng so sánh các số đo độ dài.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ :**  - Gọi 2 h/s đọc bảng đv đo độ dài.  **2. Bài mới :**  a. Giới thiệu bài.  b. Giới thiệu về số đo có hai đv đo***.***  - GV vẽ đoạn thẳng AB dài 1m     9cm  **\*** Bài 1(dòng 1,2,3)  - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - HS lên bảng , lớp làm vào vở.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  - Nhận xét, ghi điểm.  Bµi 2  - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - HS lên bảng , lớp làm vào vở.  - Yêu cầu h/s tự làm bài.  - So sánh số đo độ dài.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  - Nhận xét, ghi điểm.  \* Bài 3.(cột 1)  - Yêu cầu h/s luyện về các số đo độ dài.  3.**Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 2 h/s đọc bảng đv đo độ dài.  - H/s theo dõi lên bảng  - Đoạn thẳng AB dài 1m và 9cm.  - Đọc: 1 mét 9 xăng-ti-met.  - H/s làm vào vở.  - H/s đọc kq đúng.  - H/s làm bài vào vở.  - 2 h/s lên bảng làm.  a./8dam + 5dam = 13dam  57hm – 28hm = 29hm  12km x 4 = 48km  b./ 720m + 43m = 763m  403cm–52cm =351cm  27mm : 3 = 9mm  - H/s nhận xét.  - 1 h/s đọc y/c của bài.  - H/s làm vào vở, 2 h/s lên bảng.  - H/s nhận xét. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------

**TÂP LÀM VĂN**

**TIẾT 9 : KIỂM TRA VIẾT( CHÍNH TẢ - TẬP LÀM VĂN)**

I. **Mục tiêu** :

- HS nắm vững được đề kiểm tra , viết bài theo đúng yêu cầu .

II. **Hoạt động dạy học**

- GV chép đề lên bảng

1- **Chính tả :**

+ GV nêu 1 số câu hỏi h/s trả lời .

+ GV đọc bài h/s viết bài vào vở .

2- **Tập làm văn** :

- YC h/s làm đúng đề bài , trình bày khoa học , dùng đúng các dấu câu .

3- **Thu bài chấm** .

III. **Củng cố - Dặn dò** :

- Nhận xét giờ học .

---------------------------------------------------------------

**SINH HOẠT LỚP**

**SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

-Sao trưởng đánh giá hoạt động. Nêu phương hướng tuần tới .

- Biết được ưu khuyết điểm trong tuần để phát huy và sửa chữa.

- Rèn kỷ năng phê và tự phê.

**II. Lên lớp:**

1.*Ổn định tổ chức* :

2.*Đánh giá :*

- Sao trưởng đánh giá.

- Tổ viên phát biểu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét.

a.*Về vệ sinh*: Sạch sẽ, có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt

b.*Học tập* : Có tiến bộ, ý thức học tập tốt .

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt.

3.*Phương hướng* :

-----------------------------------------------------------------------------------------

**Tuần 10**

Thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 9 :**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 9.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- **TOÁN**

**TIẾT 46 : THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI**

I. **Mục tiêu:**  Giúp học sinh:

- Biết dùng thước thẳng và bút để vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

- Đo độ dài bằng thước thẳng, sau đó ghi lại và đọc số đo đó.

- Ước lượng một cách chính xác các số đo chiều dài.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Mỗi h/s chuẩn bị một thước thẳng dài 30cm, có vạch chia cm.

III. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 5’  30’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Kiểm tra vở bài tập .  - Gọi 2 h/s lên bảng thực hiện 4 phép tính:  6 dam + 9 dam =  67hm – 23 hm =  13 km x 2 =  35 mm :7 =  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b/ Hướng dẫn thực hành.  \* Bài 1.  - 1 h/s đọc đề bài.  - Gọi nhắc lại cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.  Yêu cầu hs vẽ vào vở.  - Cho hs kiểm tra chéo nhau.  - Tiếp tục cho hs vẽ các đoạn thẳng tiếp theo.  - Nhận xét.  \* Bài 2.  - G/v đưa ra chiếc bút chì yêu cầu h/s đo chiếc bút chì.  - Yêu cầu h/s tự làm các phần còn lại.  \* Bài 3.(phần a,b)  - Cho h/s quan sát lại thước mét.  - Yêu cầu h/s đo.    - Yêu cầu h/s luyện tập thêm về các số đo độ dài.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 2 h/s lên bảng.  6 dam + 9 dam =15 dam  67hm – 23 hm = 44 hm  13 km x 2 =26 km  35 mm :7 = 5 mm  - 1 h/s đọc đề bài, lớp đọc thầm.  - HS thùc hµnh vÏ vµo vë.  - Hs kiểm tra chéo nhau.  - Hs vẽ.  - H/s thực hành đo và báo cáo kết quả trước lớp.  - 2 h/s ước lượng và trả lời. |

------------------------------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 28 + 29 : GIỌNG QUÊ HƯƠNG**

I **Mục tiêu**:

**A. Tập đọc**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

+ Chú ý các từ ngữ:*luôn miệng ,vui lòng,ánh lên,dứt lời,nén nỗi xúc động,lẳng lặng cúi đầu,yên lặng,rớm lệ.*

+Bộc lộ được tình cảm,thái độ của từng nhân vật qua lời đối thoại trong câu chuyện.

- Rèn kĩ năng đọc- hiểu :

+ Hiểu nghĩa các từ khó được chú giải trong bài.

+ Nắm được cốt truyện và ý nghĩa câu chuyện:tình cảm thiết tha gắn bó của các nhân vật trong câu chuyện với quê hương,với người thân qua giọng nói quê hương thân quen.

**B. Kể chuyện**

- Rèn kĩ năng nói.

+ Dựa vào trí nhớ và tranh kể lại được từng đoạn của câu chuyện .Biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.

- Rèn kĩ năng nghe.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh vẽ

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  55’  17’  2’ | **Tập đọc**  **A-Mở đầu :**  **\*Kiểm tra bài cũ:**  - Nhận xét bài kiểm tra giữa học kì 1 của Hs về kĩ năng đọc.  **B-Dạy bài mới :**  1.Giới thiệu bài:  - Giới thiệu tên chủ điểm mới.  -Gv:bức tranh vẽ một vùng quê thật đẹp với cánh đồng lúa,những gốc đa cổ thụ ,mấy con trâu và hai người bạn chăn trâu đang nằm dài trên bãi cỏ chuyện trò.Đây là những hình ảnh gần gũi,làm người ta gắn bó với quê hương.Nhưng quê hương còn là những người thân và tất cả những gì gắn bó với những người thân của ta.Đọc câu chuyện giọng quê hương của nhà văn Thanh Tịnh,các em sẽ rõ hơn điều này.  2. Luyện đọc  a, - G/v đọc diễn cảm toàn bài.  b,Hướng dẫn hs luyện đọc,kết hợp giải nghĩa từ.  -Đọc từng câu.    -Đọc từng đoạn trước lớp.  - Yêu cầu mỗi em đọc 1 đoạn.  Kết hợp chú giải từ khó.  - Đọc từng đoạn trong nhóm.  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh  **3. Hướng dẫn tìm hiểu bài**  - Yêu cầu h/s đọc thầm đoạn 1 ,trả lời: + Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với những ai?  - Yêu cầu h/s đọc thầm đoạn 2 ,trả lời:  +Chuyện gì xảy ra làm Thuyên và Đồng ngạc nhiên?  - Yêu cầu h/s đọc thầm đoạn 3 ,trả lời:  +Vì sao anh thanh niên cảm ơn Thuyên và Đồng?  - Yêu cầu h/s đọc thầm lại đoạn 3 ,trả lời:  + Những chi tiết nào nói lên tình cảm tha thiết của các nhân vật đối với quê hương ?  Gọi 3 hs nối tiếp đọc 3 đoạn của bài và trả lời:Qua câu chuyện,em nghĩ gì về giọng quê hương?  - GV nhận xét và bổ sung .  4**. Luyện đọc lại** :  - GV đọc diễn cảm đoạn 2 và 3.  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ .  - Tổ chức thi đọc trước lớp  - GV nhận xét chung.  **Kể chuyện**  **1,GV nêu nhiệm vụ:**Dựa vào 3 tranh minh họa ứng với 3 đoạn của câu chuyện,Hs kể được toàn bộ câu chuyện.  **2,Hướng dẫn kể lại câu chuyện theo tranh.**  -Yêu cầu hs quan sát tranh minh họa.  -Gọi 1 hs nêu sự việc được kể trong từng tranh.  -Yêu cầu từng cặp hs nhìn tranh,tập kể một đoạn của câu chuyện.  **5. Củng cố dặn dò:**  -Gọi 2 hs nêu lại cảm nghĩ của mình về câu chuyện.  - Nhận xét giờ học . | - HS lắng nghe.  -Quan sát tranh chủ điểm.  - HS nối tiếp mỗi em đọc  câu.  - 3 em đọc 3 đoạn.  -Hs giải nghĩa các từ:đôn hậu ,thành thực,bùi ngùi.  - HS đọc theo nhóm.  - Lớp đọc đồng thanh đoạn 3.  - HS đọc cá nhân đoạn 1 và trả lời câu hỏi:Cùng ăn với ba người thanh niên.  -Lúc Thuyên đang lúng túng vì quên tiền thì một trong ba thanh niên đến gần xin được trả giúp tiền ăn.  -Vì Thuyên và Đồng có giọng nói gợi cho anh thanh niên nhớ đến người mẹ thân thương quê ở miền Trung.  -Người trẻ tuổi:lẳng lặng cúi đầu,đôi môi mím chặt lộ vẻ đau thương; Thuyên và Đồng :yên lặng nhìn nhau,mắt rướm lệ.  -3 Hs nối tiếp đọc,trao đổi nhóm,phát biểu trước lớp:  Giọng quê hương rất thân thiết,gần gũi.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm,mỗi nhóm 3 em.  - Các nhóm thi đọc  -Bình chọn nhóm đọc hay nhất.  - HS quan sát tranh  - 1 nêu.  - 3 Hs kể  -1hs kể toàn bộ câu chuyện.  - HS nêu:giọng quê hương rất có ý nghĩa đối với mỗi người.  - 3 h/s nối tiếp kể 3 đoạn . |

------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

----------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 47 : THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI (TIẾP THEO)**

I. **Mục tiêu**: Giúp học sinh củng cố kĩ năng:

- Đo độ dài (đo chiều cao của người).

- Đọc và viết số đo độ dài.

- So sánh các số đo độ dài.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1**. Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi 1 h/s lên bảng đo chiều dài và chiều rộng quyển sách .  -Nhận xét và cho điểm.  **2. Bài mới:**  a. Giới thiệu bài:  b. Hướng dẫn thực hành.  \* Bài 1**.**  a,- G/v đọc mẫu dòng đầu rồi cho hs tự làm và chữa bài.  b,Hướng dẫn hs phát biểu cách tìm ra bạn cao nhất và thấp nhất.  -Cho hs thảo luận,nêu cách làm.  - G/v nhận xét.  \* Bài 2.  -Chia lớp thành các nhóm mỗi nhóm 6 h/s.  - Hướng dẫn các bước làm bài.  - Trước khi h/s thực hành đo theo nhóm.  - Y/c các nhóm báo cáo kết quả.  -Nhận xét và tuyên dương .  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 1 h/s lên bảng đo, dưới lớp cũng đo vào sách toán của mình.  - H/s thảo luận.  - H/s đo theo nhóm.  - H/s trong nhóm báo cáo kết quả. |

---------------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 19 : QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng lớp viết bài tập 3

III. **Hoạt động dạy học**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  1’  20’  10’  2’ | **1. KT bài cũ :**  - Tìm tiếng có vần uôn / uông ;  và âm r,d,gi  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng:  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. HD nghe viết :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Vì sao Chị Sứ rất yêu quê hương mình ?  +Trong bài những chữ nào phải viết hoa ?  - HD viết từ , tiếng khó .  - Yêu cầu viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập** :  \* Bài 2:  - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  \* Bài 3:  - Yêu cầu h/s đọc bài tập  - Yêu cầu h/s làm vào vở  4. **Củng cố - Dặn dò:**  - Nhận xét giờ học | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời :  + Vì đó là nơi chị sinh ra và lớn lên.  + Quê , Chị Sứ , Chính , Và.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  a. Khoai , ngoại, thoại.  b. Xoáy , ngoáy, khoáy.  - HS đọc .  -Lớp làm bài vào vở. |

-------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 30 : THƯ GỬI BÀ**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

II. **Đồ dùng dạy học** ;

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - Kể lại chuyện “ Giọng quê hương”.  - GV nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học.  b. Luyện đọc :  - GVđọc mẫu  - Gợi ý cách đọc .  - HD đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  - Yêu cầu h/s đọc .  - Nhận xét  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  + Đức viết thư cho ai?  + Dòng đầu bạn viết như thế nào? + Đức hỏi thăm bà điều gì?  + Đoạn cuối cho thấy tình cảm của Đức đối với bà như thế nào?  - GV NX và bổ sung từng đoạn .  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d đọc theo đoạn .  - Tổ chức thi đọc trước lớp.  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - 3 h/s lên bảng kể và trả lời câu hỏi .  - Nhận xét bổ sung/  - HS theo dõi  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc . |

-------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 48 : LUYỆN TẬP CHUNG**

I. **Mục tiêu:** Giúp học sinh củng cố về:

- Thực hiện nhân chia trong các bảng nhân, bảng chia đã học.

- Nhân, chia số có 2 chữ số với số có 1 chữ số.

- Chuyển đổi, so sánh các số đo độ dài.

- Giải toán về gấp 1 số lên nhiều lần.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ :**  - Gọi 2 h/s lên bảng làm bài.  - G/v nhận xét, ghi điểm.  2. **Bài mới :**  a./ Giới thiệu bài.  b./ Luyện tập.  \* Bài 1.  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Gọi 4 hs làm bài.  - GV chữa bài.  \* Bài 2.(cột 1,2 ,4)  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Gọi 3 hs làm bài.  - GV chữa bài.  \* Bài 3.(dòng 1)  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Gọi 2 hs làm bài.  - GV chữa bài.2  \* Bài 4.  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài.  \* Bài 5: (phần a)  - Gọi 2 h/s đọc bài tập.  - Gọi 1 hs làm bài.  3**. Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 2 h/s lên bảng làm bài.  - H/s nhận xét.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 4 hs làm bài.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 3 hs làm bài.    - 2 h/s đọc bài tập.  - 2 hs làm bài.    - h/s đọc đề bài.  -Tóm tắt.  25 cây  Tổ 1:  Tổ 2:  ? cây  - 1 h/s lên bảng làm, lớp làm vào vở.  Bài giải.  Số cây tổ 2 trồng được là.  25 x 3 = 75 (cây)  Đáp số 75 cây.  - 2 h/s đọc bài tập.  - 1 hs làm bài. |

-------------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

---------------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 10 : SO SÁNH – DẤU CHẤM**

I. **Mục tiêu** :

- Tiếp tục làm quen với so sánh.( âm thanh với âm thanh)

- Tập dùng dấu chấm để ngắt câu.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 5’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - KT miệng bài tập 2 ( T.ôn tập)   - Nhận xét cho điểm.  2. **Bài mới** :  a.GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học.  b. HD làm bài tập :  \* Bài 1 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Yêu cầu h/s đọc khổ thơ.  - Yêu cầu h/s thảo luận .  - Yêu cầu các nhóm tr¶ lêi câu hỏi.  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm bài tập .  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Hướng dẫn h/s làm bài .  3**. Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS đọc .  - Các nhóm thảo luận .  + Nhóm 1: Tiếng thác và tiếng gió.  + Nhóm 2: Tiếng mưa trong rừng cọ rất to và vang động .  - HS làm bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập.  - Lớp làm bài vào vở.  - HS đọc.  a. Tiếng suối như tiếng đàn  cầm.  b. Tiếng suối như tiếng hát xa.  c. Tiếng chim kêu như tiếng xóc những rổ tiền đồng.  - HS đọc bài tập .  - HS làm vào vở. |

---------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**ÔN CHỮ HOA G( TIẾP)**

I. **Muc tiêu** :

- Củng cố cách viết chữ hoa Gi thông qua bài tập ứng dụng

- Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Mẫu chữ G.

III**. Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  15’  15’  2’ | **1. KT bài cũ :**  - KT vở tập viết của hs.  **2. Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học.  b. HD viết trªn bảng con:  \* Luyện viết chữ hoa:  - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết  - Yêu cầu h/s viết bảng con  - G/v nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng “Ông Gióng”  - G/v viết mẫu nhắc lại cách  viết.  - Yêu cầu h/s viết bảng con .  - G/v nhận xét .  \* Luyện viết câu ứng dụng :  - GV viết mẫu  - Yêu cầu h/s viết.  - GV nhận xét .  3. **Thực hành:**  - Yêu cầu h/s viết bài vào vở tập viết  - GV theo dõi .  - Chấm bài .  - Nhận xét.  4. **Củng cố - Dặn dò:**  - Nhận xét giờ học | - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - Hs viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con “Gió, Tiếng , Trấn Vũ , Thọ Xương”.  - HS viết bài vào vở . |

---------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**KIỂM TRA**

I. **Đề bài**.

1. **Bài 1**: Tính nhẩm.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 x 4 =  6 x 7 =  6 x 9 = | 18 : 6 =  30 : 6 =  36 : 6 = | 7 x 3 =  7 x 8 =  7 x 5 = | 28 : 7 =  35 : 7 =  63 : 7 = |

2. **Bài 2**: Tính.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32  X 2 | 14  X 4 | 55 5 | 96 3 |

3. **Bài 3**: Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống.

|  |  |
| --- | --- |
| 3m 5cm 3m 7cm  4m 2dm 3m 8dm  3m 70dm 10m | 8dm 4cm 8dm 12mm  6m 50cm 6m 5dm  5dm 33cm 8dm 2cm |

4. **Bài 4**:

Lan sưu tầm được 25 con tem, Ngọc sưu tầm được gấp đôi số tem

          của Lan. Hỏi Ngọc sưu tầm được bao nhiêu con tem?

5. **Bài 5**:

a./ Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8cm.

b./ Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 1/4 độ dài đoạn thẳng AB.

II**. Biểu điểm**.

- **Bài 1**: (2 điểm). Mỗi p/t đúng được 1/6 điểm.

**- Bài 2**: (2 điểm). Mỗi p/t đúng được 1/2 điểm.

**- Bài 3:** (2 điểm). Mỗi p/t đúng được 1/2 điểm.

**- Bài 4:** (2 điểm).

+ Viết đúng câu trả lời 1/2 điểm

+ Viết đúng p/t 1 điểm.

+ Viết đúng đáp số 1/2 điểm.

- **Bài 5**: (1 điểm).

a./ Vẽ đúng đoạn thẳng AB dài 8cm (0,5 điểm).

b./ Vẽ đúng đoạn thẳng CD dài 2cm (0,5 điểm).

---------------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NHỚ - VIẾT)**

**QUÊ HƯƠNG**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nhớ viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Bảng phụ

III**. Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1.**KT bài cũ :**  - Viết các từ :Quả xoài, xoáy nước, đứng lên, thanh niên.  -Nhận xét và cho điểm.  2**. Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn nghe viết :  - GV đọc bài viết  - GV hỏi  + Nêu những hình ảnh gắn  liền với quê hương?  + Những chữ nào trong bài được viết hoa?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó .  - Yêu cầu viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3**. HD làm bài tập :**  \* Bài 1:  - Yêu cầu h/s đọc bài tập.  - Hướng dẫn h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  \* Bài 2:  - Yêu cầu h/s giải câu đố.  - Nhận xét.  4**. Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời  + Chùm khế ngọt, đi rợp bướmvàng bay.  + Các chữ đầu dòng .  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi:  Toét miệng, mùi khét, xoèn xoẹt, xem xét.  - HS giải. |

-----------------------------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 5 : CHIA SẺ VUI BUỒN CÙNG BẠN (TIẾT 2)**

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu :

- CÇn chóc mõng khi b¹n cã chuyÖn vui, an ñi ®éng viªn gióp ®ì khi b¹n cã       chuyÖn buån.

- ý nghÜa cña viÖc chia sÎ vui buån cïng b¹n.

- TrÎ em cã quyÒn ®­îc kÕt giao b¹n bÌ, b×nh ®¼ng, ®­îc hç trî vµ gióp ®ì .

2. HS biÕt th«ng c¶m, chia sÎ vui buån cïng b¹n trong nh÷ng t×nh huèng cô thÓ, biÕt  ®¸nh gi¸ vµ tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n trong viÖc quan t©m gióp ®ì b¹n

3. Quý träng c¸c b¹n, biÕt quan t©m chia sÎ vui buån cïng víi b¹n bÌ.

II. **Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn** :

- Vë BT ®¹o ®øc.

- C¸c tÊm b×a nhá mµu xanh, ®á, tr¾ng.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 10’  10'  12’  3' | \* Hoạt động 1:Phân biệt hành vi đúng,hành vi sai.  - MT: HS biÕt phân biệt hành vi đúng,hành vi sai đối với bạn bè khi có chuyện vui,buồn,  - C¸ch tiÕn hµnh  - GV phát phiếu ,yêu cầu hs làm bài tập.  -Yêu cầu hs thảo luận cả lớp.  -Gv kết luận.  \* H§2: Liên hệ và tự liên hệ :  - MT: HS biÕt tự đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức.  - C¸ch tiÕn hµnh:  -Chia nhóm,giao nhiệm vụ cho hs liên hệ,tự liên hệ.  -Gv kết luận.  \* H§3:Trò chơi Phóng viên  - MT:Củng cố bài.  - C¸ch tiÕn hµnh:  -Cho hs đóng vai và phỏng vấn các bạn.  Kết luận chung.  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t bµi, nhËn xÐt giê häc. | - Hs nhận phiếu, làm bài tập.  -Hs thảo luận cả lớp.  -Hs liên hệ,tự liên hệ.  - Hs đóng vai và phỏng vấn các bạn. |

----------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 50 : BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH**

I. **Muc tiêu**: Giúp học sinh:

- Làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính.

- Bước đầu biết vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán và trình bày bài giải.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1**. Kiểm tra bài cũ :**  - Trả bài kiểm tra.  **2. Bài mới :**  a. Giới thiệu bài.  b. GT bài toán giải bằng 2 pt.  - 1 h/s đọc đề bài.  - H/s quan sát g/v vẽ tóm tắt.  - Gọi h/s đọc đề bài.  Tóm tắt.  3 kèn  Hàng trên:  Hàng dưới:  ? kèn  - Hướng dẫn h/s trình bày bài giải như phần bài học sgk.  Bài 2: Hướng dẫn tương tự bài 1.  3. **Luyện tập.**  \* Bài 1.  - Gọi 1 h/s đọc đề bài.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1hs giải bài toán.    \* Bài 3.  - Gọi 1 h/s đọc đề bài.  -Gọi 1 hs nêu bài toán.  - Gọi 1 hs giải bài toán.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - H/s xem lại bài, chữa bài.  - H/s trình bày bài giải vào vở.  Bài giải.  a.Số kèn ở hàng dưới là:  3 + 2 = 5 (cái)  b.Số kèn ở cả 2 hàng là:        3 + 5 = 8 (cái)  Đáp số: a./ 5 cái kèn.  b./ 8 cái kèn.  - 1 h/s đọc đề bài.  \* Tóm tắt.  15 bưu ảnh  Anh:  7 bưu ảnh ? bưu ảnh  Em:  - 1 h/s lên bảng , lớp làm vào vở  Bài giải.  Số bưu ảnh của em là:  15 – 7 = 8 (bưu ảnh)  Số bưu ảnh của cả 2 anh em là:  15 + 8 = 23 (bưu ảnh)  Đáp số: 23 bưu ảnh.  - 1 h/s đọc đề bài.  - 1 h/s nêu.  -1 hs giải bài toán. |

------------------------------------------------------------------------

**TẬP LÀM VĂN**

**TẬP VIẾT THƯ VÀ PHONG BÌ THƯ**

I. **Mục tiêu :**

- Dựa vào bài tập đọc và gọi ý h/s viết được bức thư ngắn khoảng 6-8                               dòng để hỏi thăm báo tin cho người thân .

- Diễn đạt rõ ý, trình bày khoa học .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Mẫu lá thư và phong bì thư.

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | **1. Kt bài cũ :**  - Đọc bài “ Thư gửi bà”.  -Nhận xét và cho điểm.  **2. Bài mới :**  a. Gt bài ghi bảng :  - Nêu m/đ y/c giờ học .  b. HD làm bài tập :  \* Bài 1 :  - Gọi h/s đọc bài tập  - YC h/s nêu tên người nhận thư.  - Gọi 1 em làm mẫu.  - GV hỏi :  + Em viết thư cho ai ?  + Đầu dòng viết ntn ?  + Lời xưng hô và n/d thư ?  +Phần cuối :  - GV nhắc h/s trình bày đúng .  - Yêu cầu h/s viết bài  - Gọi 4 em đọc trước lớp.  \* Bài 2  - Gọi h/s đọc bài tập .  - Cho h/s ,quan sát phong bì thư và h/d cách viết :  + Góc trái phía trên viết họ và tên,địa chỉ của người gửi.  + Góc phải phía dưới viết viết họ và tên,địa chỉ của người nhận.  + Góc phải phía trên:dành để dán tem.  - Yêu cầu h/s viết .  3. **Củng cố - Dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - Hs đọc bài – Nhận xét .  - HS đọc .  - HS nêu .  - Lớp theo dõi .  - HS trả lời:  - HS viết bài vào vở .  - 4 h/ s đọc .  - HS đọc .  - HS viết bài vào vở. |

----------------------------------------------------------------------------

**SINH HOẠT**

**NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT TRONG TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

-Sao trưởng đánh giá hoạt động. Nêu phương hướng tuần tới .

- Biết được ưu khuyết điểm trong tuần để phát huy và sửa chữa.

- Rèn kỷ năng phê và tự phê.

**II. Lên lớp:**

1.*Ổn định tổ chức* :

2.*Đánh giá :*

- Sao trưởng đánh giá.

- Tổ viên phát biểu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét.

a.*Về vệ sinh*: Sạch sẽ, có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt

b.*Học tập* : Có tiến bộ, ý thức học tập tốt .

- Một số em chưa có ý thức học tập .

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt.

3.*Phương hướng* :

-----------------------------------------------------------------------------------------

**Tuần 11**

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 10 :**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 10.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- **TOÁN**

**TIẾT 51 : BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH**

**(**Tiếp theo)

I. **Mục tiêu**: Giúp học sinh:

- Biết giải bài toán có lời văn, giải bằng 2 phép tính.

- Củng cố về gấp 1 số lên nhiều lần, giảm 1 số đi nhiều lần, thêm bớt 1 số đơn vị.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  35’  2’ | 1**. Kiểm tra bài cũ:**  -Gọi 2 hs làm 4 phép tính.  - G/v nhận xét, ghi điểm.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn giải bài toán bằng 2 phép tính***.***  \* Bài toán:  - Hướng dẫn h/s vẽ sơ đồ bài toán và phân tích.  \* Tóm tắt.  6 xe  Thứ 7  ?xe  Chủ nhật:  3. **Luyện tập**:  \* **Bài 1.**  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì?  -Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs làm bài.  - Yêu cầu h/s tự làm vào vở.  \* **Bài 2**.  - Gọi 1 h/s đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì?  -Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - Yêu cầu h/s tự làm vào vở.  \* **Bài 3.(dòng 2):**  - Yêu cầu H/s tự làm bài;chỉ yêu cầu trả lời.  - GV chữa bài .  4**. Củng cố, dặn dò**:  - Nhận xét giờ học . | - 2 hs làm 4 phép tính.  - 1 h/s đọc lại đề bài.  - Cả lớp làm vào nháp.  - 1 h/s lên bảng chữa bài.  Bài giải.  Ngày chủ nhật bán được số xe là:  6 x 2 = 12 (xe đạp)  Cả 2 ngày bán được số xe là.  6 + 12 = 18 (xe đạp)  Đáp số: 18 xe đạp.  - 2 h/s đọc đề bài, lớp đọc thầm.  - 1 h/s lên bảng, lớp làm vào vở .  Bài giải.  Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện.  5 x 3 = 15 (km)  Quãng đường từ nhà tới bưu điện tỉnh là:  5 + 15 = 20 (km)  Đáp số: 20 km.  -1 h/s đọc, lớp đọc thầm.  -1 hs tóm tắt.  - 1 h/s làm bài.  Bài giải.  Số l mật ong lấy ra là:  24 : 3 = 8(l)  Số l mật ong còn lại là:  24 - 8 =16 (l)  Đáp số: 16 l  -H/s tự làm bài. |

--------------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 31 + 32 : ĐẤT QUÝ , ĐẤT YÊU**

I **Mục tiêu**:

**A. Tập đọc**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

**B. Kể chuyện**

- Rèn kĩ năng nói:

+ HS biết dựa vào tranh kể lại nội dung chuyện.

- Rèn kĩ năng nghe.

+Tập chung nghe kể chuyện .

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  55’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài “Thư gửi bà”  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới :**  **Tập đọc**  a. GT bài ghi bảng  b. Luyện đọc  - G/v đọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu:  - Yêu cầu h/s đọc.  - Từ: Ê-ti-ô-pi-a, cung điện, khâm phục ,khách du lịch,..”  \* Đọc đoạn trước lớp  - Yêu cầu mỗi em đọc 1 đoạn.  \* Đọc nhóm  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn.  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi .  + Hai người khách được nhà  vua tiếp đãi như thế nào?  + Khi khách sắp xuống tàu điều gì bất ngờ xảy ra?  + Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a  không cho mang đi dù chỉ là  hạt cát nhỏ ?  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn .  -Nêu nội dung ý nghĩa chuyện.  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  1. **HD kể chuyện**  **Kể chuyện**  - HD kể theo đoạn .  - Yêu cầu h/s quan sát tranh .  - Yêu cầu xếp tranh theo thứ tự .  - Yêu cầu h/s kể .  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi.  - HS nhận xét.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - HS đọc từ.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - HS nêu  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành 3 nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS quan sát tranh.  - 1 h/s xếp tranh .  - HS kể theo đoạn .  - HS nhận xét. |

----------------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

----------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 52 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu**: Giúp h/s củng cố về:

- Kỹ năng giải bài toán có lời văn bằng 2 phép tính.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  32’  3’ | 1**. Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi 1 hs làm bài giải bài toán bằng 2 phép tính.  - G/v nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn luyện tập.  **\* Bài 1.**  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì?  -Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* **Bài 3:**  - Yêu cầu hs đọc sơ đồ bài toán.  - Yêu cầu hs dựa vào tóm tắt để     đặt thành đề bài toán.  - Yêu cầu cả lớp tự làm bài.  **\* Bài 4**:(a,b)  - Cho 1 hs đọc mẫu.  - Yêu cầu cả lớp tự làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  3. **Củng cố dặn dò**:  - Nhận xét tiết học. | - 1 hs làm bài.  - 2 h/s đọc bài.  \* Tóm tắt.  45 ô tô  18 ô tô 17 ô tô ? ô tô  - H/s làm vào vở,  Bài giải  Số ô tô đã rời bến là:  18 + 17 = 35 (ô tô  Số ô tô còn lại là:  45 – 35 = 10 (ô tô)  Đáp số: 10 ô tô    - 2 hs đọc .  - Lớp 3A có 14 hs giỏi, số hs khá nhiều hơn số hs giỏi là 8 bạn. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu hs khá và giỏi.  - Cả lớp làm vào vở,  Bài giải  Số học sinh khá là:  14 + 8 = 22 (học sinh )  Số học sinh khá và giỏi là:  14 + 22 = 36 (học sinh)  Đáp số: 36 học sinh    - 1 hs đọc mẫu và tự làm bài. |

----------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 21 : TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng lớp viết bài tập 2

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Gọi 2 hs viết các từ :xem xét,xoèn xoẹt,toét miệng,êm đềm.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  b. Hướng dẫn nghe viết  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi cho tác giả như thế nào?  + Bài viết có mấy câu ?  + Nêu tên riêng có trong bài?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó .  - Yêu cầu viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập** :  \* Bài 2:  - Gọi 2 h/s đọc bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  \* Bài 3:  - Gọi 2 h/s đọc bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .    4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng viết.  - HS theo dõi.  - HS trả lời:  + Quê hương với những cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng.  + 4 câu.  + Gái ,Thu Bồn.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc.  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  a. chuông xe đạp kêu kính coong,vẽ đường cong.  b. làm xong việc,cái xoong.  - HS đọc.  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  a.- suối,sắn,sung,sóc,sói,su su,sen.  - xiên,xoạc,xôn xao.xa xa,xếch.  b. - mượn,vươn,lượn,trườn,vượn  - ống bương,giường,lương thực,trường. |

--------------------------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 33 : VẼ QUÊ HƯƠNG**

I**. Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

- Học thuộc lòng bài thơ.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  35’  2’ | **1. KT bài cũ :**  - Kể lại chuyện “ Đất quý đất yêu”.  - GV nhận xét.  **2. Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng  b. Luyện đọc :  - GV đọc mẫu .  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc dòng thơ.  - Yêu cầu h/s đọc .  - Nhận xét.  \* Đọc khổ trước lớp.  - Yêu cầu h/s đọc.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 khổ .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  **3. Tìm hiểu bài .**  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  + Kể tên những cảnh vật được  mô tả trong bài?  + Cảnh vật quê hương được tả bằng màu sắc gì?  + Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp?  - GV nhận xét và bổ sung từng  khổ .  4**. Luyện đọc lại :**  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d theo đoạn .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - 3 h/s lên bảng kể .  - Nhận xét bổ sung.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 dòng.  - Mỗi em đọc 1 khổ.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo khổ và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - HS theo dõi.  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc .  - Thi đọc cả bài |

----------------------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 53 : BẢNG NHÂN 8**

I. **Mục tiêu**: Giúp hs

- Thành lập bảng nhân 8 (8 nhân với 1, 2, 3,.., 10.) và học thuộc lòng .

- Áp dụng bảng nhân 8 để giải bài toán có lời văn bằng 1 phép nhân.

- Thực hành đếm thêm 8.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- 10 tấm bìa, mỗi tấm có 8 hình tròn.

- Bảng phụ viết sẵn bảng nhân 8.

III. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi hs đọc bảng nhân đã học.  - GV nhận xét.  2 **. Bài mới**:  a. Giới thiệu bài:  b. Hướng dẫn lập bảng nhân 8.  - Dựa vào các phép nhân đã học,  y/c hs nêu kết quả các phép tính:  - Yêu cầu hs đọc .  3. **Luyện tập:**  \* **Bài 1**:  - Gọi 2 hs đọc đề bài.  - Yêu cầu cả lớp làm vào vở.  - Chữa bài, ghi điểm.  \* **Bài 2**:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì?  -Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  **\* Bài 3:**  - Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  **4.Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - HS đọc bảng nhân đã học.  - H/s nhận xét.  - H/s nối tiếp nêu kq  8 x 1 = 8 8 x 5 = 40  ……….. ………    8 x 4 = 32 8 x 10 = 80  - 1 hs đọc các phép tính vừa lập.  - 1 hs nêu y/ c của bài.  - H/s làm vào vở.    - 2 hs đọc đề bài, lớp đọc thầm.  - H/s làm bài vào vở.  Bài giải  6 can có số lít dầu là:  8 x 6 = 48 ( l )  Đáp số: 48 l dầu  - H/s nhận xét.  -Hs nêu.  Bài y/c chúng ta đếm thêm 8 rồi viết số thích hợp vào chỗ trống. |

-------------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

-------------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 11 : TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG** -**ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ?**

I**. Mục tiêu** :

- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về quê hương.

- Củng cố về mẫu câu Ai làm gì?

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ .

III**. Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  35’  2’ | 1. KT bài cũ :  - KT miệng bài tập 3.    - Nhận xét cho điểm .  2. Bài mới :  a.GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học.  b. Hướng dẫn làm bài tập .  \* Bài 1 :  - Gọi h/s đọc yêu cầu bài tập .  - Hướng dẫn và yêu cầu học sinh làm bài tập.  + Sự vật chỉ quê hương?  + Chỉ t/c với quê hương?  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc yêu cầu bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm bài.  - GV chữa bài.  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu h/s chỉ rõ bộ phận trả lời câu hỏi.  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - HS đọc yêu cầu bài tập.  - HS làm bài .  - Lớp làm bài vào vở.  + cây đa, dòng sông, con đò…  + Gắn bó, yêu quý, tự hào…  - HS đọc yêu cầu bài tập.  - HS làm bài.  - Đáp án :quê cha đất tổ, quê quán, nơi chôn rau cắt rốn.  - HS đọc bài tập .  - 3 em lên bảng làm. |

---------------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**ÔN CHỮ HOA G( TIẾP)**

I**. Muc tiêu** :

- Củng cố cách viết chữ hoa Gh thông qua bài tập ứng dụng

- Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dïng dạy học :**

- Mẫu chữ Gh

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  35’  2’ | 1**. KT bài cũ :**  - KT vở tập viết của h/s  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Hướng dẫn viết trªn bảng con  \* Luyện viết chữ hoa  - GV viết mẫu kết hợp  nhắc lại  cách viết  - Yêu cầu h/s viết bảng con .  - G/v nhận xét  \* Luyện viết từ ứng dụng “ Ghềnh Ráng”.  - G/v viết mẫu nhắc lại cách viết  - Yêu cầu h/s viết bảng con  - Gv nhận xét .  \* Luyện viết câu ứng dụng  - GV viết mẫu .  - Yêu cầu h/s viết.  - GV nhận xét .  3. **Thực hành :**  - Yêu cầu h/s viết bài vào vở tập viết  - GV theo dõi.  - Chấm bài .  - Nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò**.  - Nhận xét giờ học . | - HS tìm chữ hoa có trong bài G,R  A , L , T, V ,Đ  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - Hs viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con “ Ai , Đông , Ghé, Loa Thành ,Thục Vương”  - HS viết bài vào vở . |

-------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

-------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 54 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu**: Giúp hs

- Củng cố kĩ năng thực hành tính trong bảng nhân 8

- Áp dụng bảng nhân 8 để giải các bài toán

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ.

III. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ**  - Gọi hs nối tiếp đọc bảng nhân 8,  - Nhận xét ghi điểm.  **2. Bài mới:**  **\* Bài 1:**  - Bài tập y/c chúng ta làm gì?  - Yêu cầu hs làm vào vở,  **\* Bài 2: :(cột a)**  - Yêu cầu 2 hs đọc bài tập .  - Yêu cầu h/s làm bài .  - Chữa bài ghi điểm.  **\* Bài 3:**  - Gọi 2 hs đọc đề.  - Yêu cầu hs làm bài.  **\* Bài 4:**  - Bài yêu cầu chúng ta làm gì?  - Yêu cầu h/s làm bài .    - Cho hs nhận xét để rút ra kết luận  3. **Củng cố, dặn dò**:  - Nhận xét tiết học. | - Học sinh đọc nối tiếp bảng nhân 8.  - Yêu cầu tính nhẩm.  - H/s làm vào vở, đổi chéo vở để kiểm tra.  -2 HS đọc .  - 2 em lên bảng làm , lớp làm vào vở.  - 2 hs đọc đề bài.  - H/s làm vào vở, 1 hs lên bảng.  Bài giải  Số m dây đã cắt đi là:  8 x 4 = 32( m )  Số m dây còn lại là:  50 – 32 = 18 ( m )  Đáp số: 18 m  - Yêu cầu viết phép nhân thích hợp  - Số ô vuông trong hình chữ nhật là:  8 x 3 = 24 (ô vuông )  - Số ô vuông trong hình chữ nhật là:    3 x 8 = 24 (ô vuông )  - Hs rút ra kết luận:  8 x 3 = 3 x 8 |

-------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NHỚ - VIẾT )**

**VẼ QUÊ HƯƠNG**

I**. Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nhớ viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng lớp viết sẵn bài tập 2.

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - Thi tìm nhanh các tiếng có âm  đầu là s/x.  -Nhận xét và ghi điểm.  **2. Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ ; y/c giờ học  b. Hướng dẫn nghe viết :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Vì sao bạn nhỏ vẽ quê  hương rất đẹp?  + Trong đoạn thơ trên những  chữ nào viết hoa ?  + Cách trình bài như thế nào?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó .  - Yêu cầu viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập**  \* Bài 2:  - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng, lớp nhận xét.  - HS theo dõi.  - HS trả lời.  + Vì bạn rất yêu quê hương  + Các chữ đầu câu.  + Viết lùi vào 2 ô li  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  a. Nhà sàn, đơn sơ, suối chảy,sáng  b. Vườn , vấn vương, cá ươn, đường. |

----------------------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I**

I. **Môc tiªu** :

Gióp HS «n tËp vµ cñng cè kÜ n¨ng ®· häc tõ bµi 1 ®Õn bµi 5 .

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  30’  2’ | 1**. KiÓm tra bµi cò:**  - Gọi HS nh¾c l¹i tªn bµi ®¹o ®øc ®· häc.  - GV nhËn xÐt bæ sung  2**. D¹y bµi míi** :  a, Giíi thiÖu bµi:  - GV giíi thiÖu bµi ghi b¶ng  b, Hướng dẫn «n tËp:  \* H§1: Th¶o luËn nhãm  - GV HD HS th¶o luËn c©u hái:  + Thiếu nhi cần lµm g× ®Ó tá lßng kÝnh yªu Bác Hồ.  + Nªu ý nghÜa cña viÖc gi÷ lêi høa?  + Nªu Ých lîi cña viÖc tù lµm lÊy viÖc cña m×nh?  + V× sao ph¶i quan t©m ch¨m sãc «ng bµ, cha mÑ, anh chÞ em?  + Ý nghÜa cña viÖc chia sÎ vui buån cïng b¹n ?  \* H§2: B¸o c¸o kÕt qu¶ .  - Hướng dẫn ®¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ tr­íc líp .  - GV nhËn xÐt tæng kÕt .  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - GV tãm t¾t ND bµi , nhËn xÐt giê häc. | - HS nh¾c l¹i tªn bµi ®¹o ®øc ®· häc  - HS nghe giíi thiÖu .  -Đ¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ tr­íc líp .  - C¸c nhãm kh¸c bæ sung. |

------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 55 : NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ**

I. **Mục tiêu**: Giúp hs:

- Biết thực hành nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số.

- Áp dụng phép nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số để giải bài toán có             liên quan.

- Củng cố bài toán về tìm số bị chia chưa biết.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Phấn màu, bảng phụ.

III. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 2’  35’  2’ | 1. Kiểm tra bài cũ  - Gọi hs lên bảng làm 4 phép tính.  - Nhận xét, ghi điểm.  2. Bài mới:  a. Giới thiệu bài:  b. Hướng dẫn thực hành phép nhân  \* Phép nhân: 123 x 2 = ?  - Yêu cầu hs nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính  - Yêu cầu hs thực hiện phép nhân  \* 123 x 2  123  X 2  246  \* Phép nhân: 326 x 3 = ?  - Yêu cầu hs tự làm  - Yêu cầu hs tính.  **3. Luyện tập:**  \* Bài 1:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 3 hs làm bài  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 2(cột a)  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 3 hs làm bài  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 3  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 4:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 2 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  3.Củng cố, dặn dò:  - Nhận xét giờ học . | - 2 hs lên bảng chữa bài:  - Hs nhận xét  - Hs đọc phép nhân .  - Hs nêu.  - Cả lớp làm nháp, 1 hs lên bảng  - 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.  - 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.  - 2 nhân 1 bằng 2 , viết 2.  - Vậy 123 x 2 = 246  - 2 h/s đọc đề bài.  - Hs làm vào vở, 3 hs lên bảng làm.  - 2 h/s đọc đề bài.  - Hs làm vào vở, 2 hs lên bảng làm.  - Hs nêu.  \* Tóm tắt  1 chuyến: 116 người  3 chuyến: …người ?  - Hs làm vào vở, 1 hs lên bảng làm    Bài giải  Cả 3 chở được số người là:  116 x 3 = 348 ( người )  Đáp số: 348 người  - 2 h/s đọc đề bài.  - Hs làm vào vở, 2 hs lên bảng làm.  a,X :7 = 101  X = 101 x 7  X = 707  b,X :6 = 107  X = 107 x 6  X = 642 |

### -----------------------------------------------------------

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 11 : NGHE KỂ : TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU** -**NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn năng nói : Kể được nội dung chuyện tự nhiên hồn nhiên .

- Rèn kĩ năng nói về quê hương theo gợi ý.

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  32’  2’ | 1**. KT bài cũ:**  - Đọc thư viết sẵn .  - Nhận xét và cho điểm.  **2. Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng.  - Nêu m/đ y/c giờ học .  b. Hướng dẫn làm bài tập .  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc bài tập .  - Giúp h/s nắm vững y/c bài tập .  - GV hỏi h/s .  +Quê em ở đâu ?  +Em thích cảnh vật nào ?  +Cảnh vật đó có gì đáng nhớ ?  +Tình cảm của em với quê hương như thế nào?  - Yêu cầu h/s tự làm vào vở .  - GV bao quát chung .  - Gọi 1 số em đọc bài trước lớp  - Nhận xét .  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - HS lên bảng.  - HS đọc  - HS đọc thầm gợi ý .  - HS trả lời .  - HS làm vào vở .  - HS đọc bài – Nhận xét. |

--------------------------------------------------------------------

**SINH HOẠT LỚP**

**SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

-Sao trưởng đánh giá hoạt động. Nêu phương hướng tuần tới .

- Biết được ưu khuyết điểm trong tuần để phát huy và sửa chữa.

- Rèn kỷ năng phê và tự phê.

**II. Lên lớp:**

1.*Ổn định tổ chức* :

2.*Đánh giá :*

- Sao trưởng đánh giá.

- Tổ viên phát biểu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét.

a.*Về vệ sinh*: Sạch sẽ, có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt.

b.*Học tập* : Có tiến bộ, ý thức học tập tốt .

- Một số em chưa có ý thức học tập .

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt.

3.*Phương hướng* :

**Tuần 12**

Thứ hai ngày 25 tháng 11 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 11 :**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 11.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- **TOÁN**

**TIẾT 56 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu**: Giúp h/s:

- Biết thực hành nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.

- Áp dụng nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có liên           quan.

- Củng cố bài toán và gấp 1 số lên nhiều lần, giảm 1 số đi nhiều lần.

- Củng cố về tìm số bị chia chưa biết trong phép chia.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Phấn màu, bảng phụ.

III. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ**.  - Gọi 4 học sinh lên bảng thực hiện phép tính.  -Nhận xét ghi điểm.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn luyện tập.  \* **Bài 1**(Cột 1,3,4)  - G/v kẻ nội dung bài 1 lên bảng.  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 3 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* **Bài 2:**  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Nêu thành phần chưa biết ?- Yêu cầu h/s làm bài.  - Gọi 2 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* **Bài 3:**  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* **Bài 4:**  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* **Bài 4:**  - Bài toán hỏi gì?  - Yêu cầu h/s tự làm bài tiếp.  - G/v nhận xét ghi điểm.  3. **Củng cố, dặn dò**.  - Nhận xét tiết học. | - 4 h/s lên bảng.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 3 hs làm bài.  - 2 h/s đọc đề bài.  - H/s làm vào vở, 2 h/s lên bảng   |  |  | | --- | --- | | X : 3 = 213  X = 213 x 3  X = 639 | X : 5 = 141  X = 141 x 5  X = 705 |   - 2 h/s đọc yêu cầu.  \* **Tóm tắt.**  1 hộp: 120 cái kẹo.  4 hộp: … cái kẹo?.  - H/s làm bài vào vở, 1 h/s lên bảng  Bài giải.  Số kẹo của 4 hộp là:l  120 x 4 = 480 (cái kẹo)  Đáp số: 480 cái kẹo.  - 2 h/s đọc yêu cầu.  - Hs làm vào vở, 1 hs lên bảng giải  Bài giải  Số lít dầu có trong 3 thùng là:  125 x 3 = 375 (l )  Số lít dầu còn lại là:  375 – 185 = 190 ( l )  Đáp số: 190 l dầu  -Hs trả lời.  -Hs làm bài. |

---------------------------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 34 + 35 : NẮNG PHƯƠNG NAM**

I **Mục tiêu:**

**A. Tập đọc**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

**B. Kể chuyện**

- Rèn kĩ năng nói.

+ HS biết dựa vào tranh kể lại nội dung chuyện.

- Rèn kĩ năng nghe.

+Tập chung nghe kể chuyện.

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Tranh vẽ

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  55'  15'  2' | **A.Kiểm tra bài cũ:**  - §äc bµi VÏ quª h­¬ng.  - Trong bµi th¬ t¸c gi¶ vÏ c¶nh ®Ñp quª h­¬ng cña t¸c gi¶ cã g× ®Ñp?  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm .  B. **Bµi míi** :  **\* TËp ®äc**  1. GTB : ghi ®Çu bµi  2. LuyÖn ®äc :  a. GV ®äc toµn bµi .  - GV hướng dẫn HS c¸ch ®äc .  b. GV hướng dẫn luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ .  + Đäc tõng c©u.  + §äc tõng ®o¹n tr­íc líp .  - GV hướng dẫn ng¾t nghØ 1 sè c©u v¨n dµi .  - GV gäi HS gi¶i nghÜa tõ .  + §äc tõng ®o¹n trong nhãm  3. **T×m hiÓu bµi :**  - TruyÖn cã nh÷ng b¹n nhá nµo ?  - Uyªn vµ c¸c b¹n ®i d©u, vµo dÞp nµo ?  - Nghe ®äc th­ V©n, c¸c b¹n mong ­íc ®iÒu g× ?  - Ph­¬ng nghÜ ra s¸ng kiÕn g× ?  - V× sao c¸c b¹n chän cµnh mai lµm quµ tÕt cho V©n ?  - Chän mét tªn kh¸c cho truyÖn .  4**. LuyÖn ®äc l¹i** :  - GV yªu cÇu HS chia nhãm .  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  **Kể chuyện**  1. GV Nªu nhiÖm vô .  2. HD kÓ tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn.  - GV gäi HS ®äc yªu cÇu .  - GV më b¶ng phô ®· viÖt tãm t¾t mçi ®o¹n .  - GV yªu cÇu HS kÓ theo cÆp .  - GV gäi HS thi kÓ .  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm .  C. **Cñng cè dÆn dß** :  - Nªu ý nghÜa cña c©u chuyÖn . | - 2 HS lªn b¶ng .  - NhËn xÐt.  - HS chó ý nghe .  - HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u .  - HS chó ý nghe .  - HS ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp .  - HS gi¶i nghÜa tõ míi.  - HS ®äc theo nhãm .  - Uyªn vµ c¸c b¹n ®i chî hoa, vµo ngµy 28 tÕt.  - Göi cho V©n ®­îc Ýt n¾ng ph­¬ng nam .  - Göi cho v©n ë miÒn B¾c 1 cµnh hoa mai  - HS nªu theo ý hiÓu.  - HS chia nhãm ( 1 nhãm 4 HS ) tù ph©n vai .  - 2 nhãm thi ®äc toµn truyÖn theo vai.  - C¶ líp nhËn xÐt b×nh chän .  - 2 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp .  - 1 HS nh×n gîi ý kÓ mÉu ®o¹n 1.  - Tõng cÆp HS kÓ .  - 3 HS tiÕp lèi nhau thi kÓ 3 ®o¹n cña c©u chuyÖn. |

------------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

---------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 57 : SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ**

I. **Mục tiêu**: Giúp h/s:

- Biết thực hiện so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

- Áp dụng để giải toán có lời văn.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2' | 1. **Kiểm tra bài cũ**:  - Gọi 4 h/s lên bảng đọc bảng nhân 8.  - Nhận xét ghi điểm.  2. **Bài mới**.  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn so sánh số lớn gấp số bé.  \* Bài toán:  - Yêu cầu h/s trình bày bài giải.  3. **Luyện tập.**  **\* Bài 1:**  - Yêu cầu h/s quan sát  - Yêu cầu h/s làm tiếp phần còn lại.  \* **Bài 2:**  - Bài thuộc dạng toán gì?  - Yêu cầu h/s tự làm bài.  - G/v chữa bài, ghi điểm.  \* **Bài 3:**  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  3. **Củng cố, dặn dò**.  - Y/c h/s nhắc lại cách so sánh số     lớn gấp mấy lần số bé.  - Nhận xét tiết học. | - 4 h/s lên bảng.  - H/s nhận xét.    Bài giải.  Đoạn AB gấp đoạn CD số lần là.  6 : 2 = 3 (lần).  Đáp số: 3 lần.    - HS làm bài.  - So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.  - H/s làm bài vào vở, 1 h/s lên bảng.  Bài giải.  Số cây cam gấp số cây cau số lần là:  20 : 5 = 4 (lần).  Đáp số: 4 lần.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  - 1 hs làm bài. |

-----------------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 32 : CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ :Trời xanh, dòng  suối, ánh sáng, xứ sở.  Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng  b. Hướng dẫn nghe viết  - Nêu m/đ ; y/c giờ học  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Tác giả những âm thanh   nào trên sông Hương ?  + Những chữ nào trong bài phải viết hoa , vì sao ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó  - Yêu cầu viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài.  3. **HD làm bài tập**  \* Bài 2:  - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa.  \* Bài 3:  - Yêu cầu h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu h/s làm vào vở.  4.**Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con  - HS theo dõi.  - HS trả lời.  + Tên đầu bài và các danh từ riêng.  - HS viÕt bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc .  - Lớp làm bài vào vở. |

---------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 36 : CẢNH ĐẸP NON SÔNG**

I**. Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc.

- Học thuộc lòng bài thơ.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh vẽ.

III**. Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - Kể lại chuyện “ Nắng phương nam”  - GV nhận xét và cho điểm.  **2. Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  b. Luyện đọc .  - Nêu m/đ ; y/c giờ học  - GVđọc mẫu .  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc dòng thơ.  - Yêu cầu h/s đọc .  - Nhận xét.  \* Đọc khổ trước lớp.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 khổ .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài**  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi và trả lời câu hỏi.  + Mỗi câu ca dao nói lên 1 vùng miền nào?  + Mỗi vùng có cảnh đẹp gì?  + Theo em ai đã giữ gìn non sông ta ngày càng đẹp hơn?  -Nhận xét.  - GV đọc mẫu lần 2  - GV h/d theo câu .  - Tổ chức thi đọc trước lớp  4. **Luyện đọc thuộc lòng.**  5. **củng cố dặn dò:**  - GV nhận xét chung.  - Nhận xét giờ học . | - 3 h/s lên bảng .  - Nhận xét bổ sung.  - HS theo dõi  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 dòng  - Mỗi em đọc 1 khổ  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo khổ và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - HS theo dõi  -Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc. |

-----------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 58 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu:** Giúp h/s củng cố về:

- Bài toán so sánh lớn gấp mấy lần số bé.

- Phân biệt giữa so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và so sánh số lớn hơn

số bé bao nhiêu đơn vị.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32**’**  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Y/c 2 h/s lên bảng làm bài.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới**:  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn luyện tập.  **\* Bài 1**:  - Yêu cầu h/s đọc từng câu hỏi và trả lời.  - G/v chốt lại lời giải đúng.  **\* Bài 2:**  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  **\* Bài 3**:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  **\* Bài 4:**  - Yêu cầu h/s tự làm bài.  - GV chữa bài.  **3. Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 2 h/s lên bảng làm.  - H/s nhận xét.    - 2 h/s đọc y/c của bài và đề bài.  a./ Sợi dây 18 m gấp sợi dây 6m số lần là: 18 : 6 = 3 (lần).  b,Bao gạo 35 kg cân nặng gấp bao gạo 5 kg số lần là:35:5=7(lần)  - H/s làm bài , 1 h/s lên bảng  Bài giải.  Số trâu gấp số con bò số lần là:  20 : 4 = 5 (lần).  Đáp số: 5 lần.  - 2 h/s đọc đề bài.  **\* Tóm tắt**.  127 kg  Thửa 1:  ? kg  Thửa 2:  - H/s làm bài vào vở,  Bài giải.  Số kg cà thu được ở thửa 2 là:  27 x 3 = 81 (kg).  Cả 2 thửa thu được số kg cà là:  27 + 81 = 108 (kg).  Đáp số: 108 kg.    - H/s làm bài vào vở . |

-------------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

---------------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 12 : ÔN VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG TRẠNG THÁI – SO SÁNH**

I. **Mục tiêu :**

- Ôn về từ chỉ hoạt động trạng thái .

- Tiếp tục ôn về so sánh .

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Bảng phụ.

III. **Hoạt động dạy học:** III**. Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. KT bài cũ :  - KT miệng bài tập 2.    - Nhận xét cho điểm .  2. Bài mới :  a.GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học.  b. Hướng dẫn làm bài tập .  \* Bài 1 :  - Gọi h/s đọc yêu cầu bài tập .  - Hướng dẫn và yêu cầu học sinh làm bài tập.  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc yêu cầu bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm bài.  - GV chữa bài.  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Hướng dẫn h/s làm bài.  - GV chữa bài.  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - HS đọc yêu cầu bài tập.  - HS làm bài .  - Lớp làm bài vào vở.  - Đáp án:  + Chạy như lăn tròn  - HS đọc yêu cầu bài tập.  - HS làm bài.  - HS đọc bài tập .  - 2 em lên bảng làm. |

---------------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**ÔN CHỮ HOA H**

I. **Môc tiêu** :

- Củng cố cách viết chữ hoa H thông qua bài tập ứng dụng

- Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dïng dạy học :**

- Mẫu chữ H

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. KT bài cũ :  - KT vở tập viết của h/s  2. Bài mới :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn viết trªn bảng con  \* Luyện viết chữ hoa  - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại  cách viết.  - Yêu cầu h/s viết bảng con .  - Gv nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng  “Hàm Nghi”  - G/v viết mẫu nhắc lại cách  viết.  - Yêu cầu h/s viết bảng con .  - G/v nhận xét .  \* Luyện viết câu ứng dụng .  - GV viết mẫu .  - Yêu cầu h/s viết.  - GV nhận xét .  - Yêu cầu h/s viết bài vào vở tập viết  - GV theo dõi  - Chấm bài  **3. Củng cố - Dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - HS tìm chữ hoa có trong bài H , N , V.  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - Hs viết bảng con.  - HS đọc  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con “Hải Vân, Hòn Hồng , Vịnh Hàn”.  - HS viết bài vào vở . |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

-----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIÊT 59 : BẢNG CHIA 8**

I. **Mục tiêu:**Giúp h/s:

- Lập bảng chia 8 dựa vào bảng nhân 8.

- Thực hành chia 8 (chia trong bảng).

- Áp dụng giải toán có liên quan.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Các tấm bìa có 8 chấm tròn.

III. **Các hoạt động dạy học**.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ :**  - Gọi h/s đọc thuộc bảng nhân 8.  - G/v nhận xét, ghi điểm.  **2. Bài mới :**  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn lập bảng nhân 8.  \* Gắn lên bảng 1 tấm bìa có 8 chấm  tròn và hỏi  \* Tương tự h/s lập các phép chia  còn lại.  3. **Luyện tập :**  \* Bài 1(cột 1,2,3)  - Bài y/c chúng ta làm gì?  - Yêu cầu h/s tự làm bài.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  \* Bài 2(cột 1,2,3)  - Bài y/c chúng ta làm gì?  - Yêu cầu h/s tự làm bài.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  \* Bài 3:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 4:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  3. **Củng cố, dặn dò :**  - Nhận xét tiết học. | - H/s đọc nối tiếp phép tính trong bảng nhân 8.  - Quan sát và trả lời câu hỏi.  - 8 x 1 = 8 8 : 8 = 1  - ……….. …………  - 8 x 10 = 80 80 : 10 = 8  - H/s đọc phép tính trên.  - H/s đọc ĐT.  - Bài y/c tính nhẩm.  - H/s làm vào vở, đổi vở kiểm tra,  - H/s làm vào vở.  - Bài y/c tính nhẩm.  - H/s làm vào vở, đổi vở kiểm tra,  - H/s làm vào vở.  - H/s đọc.  - H/s làm vào vở, 1 h/s lên bảng .  Bài giải.  Mỗi mảnh dài số mét vải là:  32 : 8 = 4 (m).  Đáp số: 4 m.  - H/s làm vào vở.  Bài giải.  Số mảnh vải cắt được là:  32 : 8 = 4 (mảnh)  Đáp số: 4 mảnh vải. |

----------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 24 : CẢNH ĐẸP NON SÔNG**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác 4 câu ca dao trong bài.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ.

III**. Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  Viết các từ :Châu chấu , chích bông, con trâu.  -Nhận xét và cho điểm.  **2. Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng  b. Hướng dẫn nghe viết  - Nêu m/đ ; y/c giờ học  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Bài viết có những tên riêng  nào?  + Cách trình bài như thế nào?  + Chữ cái đầu câu viết như thế nào ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó  - Yêu cầu viết bài vào vở  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập** :  \* Bài 2:  - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa.  4. **Củng cố - Dặn dò:**  Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con  - HS theo dõi.  - HS trả lời :  + Nghệ, Hải Vân, Hồng Vân, Nhà Bè,..  + Câu 6 lùi 2 ô, câu 8 lùi vào 1 ô.  + Viết hoa.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc  - HS làm bài vào vở  - 1 em đọc , lớp theo dõi  a. Cây chuối, chữa bệnh, trông  b. Vác , thác, khát. |

------------------------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 6 : TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP , VIỆC TRƯỜNG ( TIẾT 1)**

I. **Môc tiªu**:

1 .HS hiÓu :

- ThÕ nµo lµ tÝch cùc tham gia viÖc líp ,viÖc tr­êng vµ v× sao cÇn ph¶i tÝch cùc tham gia viÖc líp, viÖc tr­êng.

- TrÎ em cã quyÒn ®­îc tham gia nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Õn trÎ em.

2 . HS tÝch cùc tham gia c¸c c«ng viÖc cña líp ,cña tr­êng.

3 . HS biÕt quý träng c¸c b¹n tÝch cùc lµm viÖc líp , viÖc tr­êng.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2'  10'  20'  2' | 1. **KiÓm tra bµi cò** :  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸  2. **D¹y bµi míi :**  a. H§1: Xö lÝ t×nh huèng  - Mục tiêu: HS biÕt một biểu hiện của sự tÝch cùc tham gia viÖc líp, viÖc tr­êng.  - C¸ch tiÕn hµnh :  +Treo tranh.  +Giới thiệu tình huống:  +Kết luận:Cách giải quyết d là phù hợp.  **b, H§2**:Đánh giá hành vi  - Mục tiêu: HS biÕt phân biệt hành vi đúng,sai..  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV phát phiếu cho hs.  +Kết luận.  **c, H§3**:Bày tỏ ý kiến:  - Mục tiêu:Củng cố nội dung bài. - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV đọc từng ý kiến.  +Kết luận:Ý kiến a,b,d là đúng:c là sai  3. C**ñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t nội dung bµi, nhËn xÐt giê häc. | - HS nªu bµi häc tuÇn tr­íc  -Quan sát.  -Nêu cách giải quyết.  -Làm bài cá nhân.  -Thảo luận. |

----------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 60 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu:** Giúp học sinh:

- Củng cố về phép chia trong bảng chia 8.

- Tìm 1/8 của một số.

- Áp dụng để giải toán có lời văn bằng 1 phép tính chia.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Kiểm tra đọc thuộc bảng chia 8.  - G/v nhận xét.  2. **Bài mới.**  \* Bài 1:(cột 1,2,3)  - Bài y/c chúng ta làm gì?  - Yêu cầu h/s tự làm bài.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  \* Bài 2: (cột 1,2,3)  - Bài y/c chúng ta làm gì?  - Yêu cầu h/s tự làm bài.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  \* Bài 3:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 4:  - Bài y/c chúng ta làm gì?  - Yêu cầu h/s tự làm bài.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  3. **Củng cố dặn dò**:  - Nhận xét tiết học. | - 2 H/s đọc bảng chia 8.  - 1 h/s đọc y/c của bài: Tính nhẩm.  - H/s làm vào vở, 3 h/s lên bảng  - H/s nhận xét.  - H/s làm vào vở, 3 h/s lên bảng  - H/s nhận xét.  - 2 h/s đọc đề bài.  Bài giải.  Số thỏ còn sau khi bán là.  42 – 10 = 32 (con)  Số thỏ trong mỗi chuồng là.  32 : 8 = 4 (con)  Đáp số: 4 con.  - H/s nhận xét.  - Tìm 1/8 số ô vuông trong mỗi hình (sgk).  - H/s tô màu đánh dấu vào 2 ô vuông (H a).  - H/s tô màu đánh dấu vào 3 ô vuông (H b). |

-------------------------------------------------------------------------------

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 12 : NÓI VỀ CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn năng nói : Dựa vào tranh và gợi ý để kể rõ .

- Rèn kĩ năng viết : Dựa vào những điều vừa kể để viết thành 1 đoạn văn                            ngắn .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. KT bài cũ:  - Kể lại câu chuyện “Tôi có đọc đâu”  2. Bài mới :  a. GT bài ghi bảng  b. HD làm bài tập  \* Bài 1 :  - Nêu m/đ y/c giờ học  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - Yêu cầu h/s ,q/s tranh .  - HD h/s nói về cảnh biển Phan Thiết  - GV hỏi :  + Cảnh biển ở đâu ?  + Màu sắc biển ntn ?  + Tình cảm của em đối với biển như thế nào ?  \* Bài 2 :  - GV gọi h/s đọc bài tập .  - Yêu cầu h/s dựa vào bài tập 1 để  viết bài .  - Yêu cầu h/s kể.  - GV bao quát chung.  - Yêu cầu h/s đọc bài trước lớp .  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - HS lên bảng  - HS đọc .  - HS quan sát .  - HS theo dõi .  - HS trả lời .  - HS đọc .  - HS viết bài .  - Từng cặp tập kể.  - HS đọc . |

---------------------------------------------------------

**SINH HOẠT LỚP**

**SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG**

**I.Yêu cầu :**

- Đánh giá hoạt động tháng qua. Nêu phương hướng tháng tới .

- Biết được ưu khuyết điểm trong tháng để phát huy và sửa chữa.

- Rèn kỷ năng phê và tự phê.

**II. Lên lớp:**

1.*Ổn định tổ chức*

2.*Đánh giá :*

- Lớp trưởng đánh giá

- Tổ viên phát biểu ý kiến

- Giáo viên nhận xét

a.*Về vệ sinh*: Sạch sẽ, có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt

b.*Học tập* : Có tiến bộ, ý thức học tập tốt (em Th¶o,Minh,Vân)

- Một số em chưa có ý thức học tập (em Nhiều,Hòa)

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt

3.*Phương hướng* :

- Duy trì sĩ số đi học chuyên cần, đúng giờ .

- Có đầy đủ sách vở,đồ dùng học tập.

- Tiếp tục thi đua học tốt.

- Vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ.

4.*Sinh hoạt văn nghệ* :

5. *Dặn d*ò.

--------------------------------------------------------------------------------------------

**Tuần 13**

Thứ hai ngày 2 tháng 12 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 12 :**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 12.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 60 : SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN.**

I. **Mục tiêu**: Giúp học sinh:

- Biết thực hiện so sánh sô bé bằng một phần mấy số lớn.

- Áp dụng để giải toán có lời văn.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| **3’**  **35’**  3’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi 2 h/s lên bảng đọc bảng chia 8.  \* G/v nhận xét và cho điểm.  **2. Bài mới:**  a. Hướng dẫn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.  -Gv nêu ví dụ.  -Hỏi hs:Độ dài đoạn thẳng CD gấp mấy lần độ dài đoạn thẳng AB?  -Nhận xét và chốt lại.  \*Bài toán:  -Gv đọc bài toán.  -Gọi hs đọc lại.  -Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs nêu bài giải.  3**. Luyện tập.**  \* Bài 1:  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gv hướng dẫn mẫu.  -Yêu cầu hs làm bài.  -Nhận xét.  \* Bài 2:  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs nêu bài giải.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  \* Bài 3:(cột a,b)  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gv hướng dẫn.  -Yêu cầu hs làm bài.  -Nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò**:  - Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ta làm như thế nào?  - Nhận xét tiết học. | - 2 h/s lên bảng.    -Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3lần độ dài đoạn thẳng AB.  - H/s nêu lại bài toán.  -Hs trả lời.  - H/s nêu bài giải.  Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là.  30 : 6 = 5 (lần).  - Vậy: tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ  Đáp số 1/5.  - 2 hs đọc.  - H/s thực hiện và viết vào vở.  - H/s làm vào vở, 1 h/s lên bảng  Bài giải.  Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên số lần là:  24 : 6 = 4 (lần).  Vậy số sách ngăn trên bằng 1/4 số sách ngăn dưới.  Đáp số 1/4 lần.  - H/s nhận xét.  - 2 h/s đọc y/c bài.  a./ Số ô vuông màu xanh bằng 1/5 số ô vuông màu trắng.  b./ Số ô vuông màu xanh bằng 1/3 số ô vuông màu trắng. |

--------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TẾT 40 + 41 : NGƯỜI CON CỦA TÂY NGUYÊN**

I **Mục tiêu:**

**A. Tập đọc**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

**B. Kể chuyện**

- Rèn kĩ năng nói.

+ HS biết dựa vào tranh .kể lại nội dung chuyện.

- Rèn kĩ năng nghe.

+Tập chung nghe kể chuyện .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  55’  15’  2’ | 1. KT bài cũ:  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài “Cảnh đẹp non sông”  -Nhận xét và cho điểm.  2. Bài mới:  **Tập đọc**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc  - GV đọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc .  \* Đọc câu.  - Yêu cầu  h/s đọc.  \* Đọc đoạn trước lớp.  - Yêu cầu  mỗi em đọc 1 đoạn.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. Tìm hiểu bài  - Yêu cầu  h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  + Anh Núp được cử đi đâu?  + Ở tỉnh về anh kể cho dân làng nghe những gì ?  + Những chi tiết nào cho thấy đại hội rất khâm phục dân làng Kông Hoa ?  + Đại hội tặng dân làng những  gì?  + Thái độ mọi người ra sao?  - GV nhận xét và bổ sung .  4. Luyện đọc lại .  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  **Kể chuyện**  1. Hướng dẫn kể chuyện  - Hướng dẫn kể theo đoạn.  - Yêu cầu  h/s quan sát tranh .  - Yêu cầu  xếp tranh theo thứ tự .  - Yêu cầu  h/s kể .  - GV nhận xét chung.  5**. Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi .  - HS nhận xét  - HS theo dõi  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - 3 em đọc 3 đoạn.  - HS đọc theo nhóm ( 3 nhóm).  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành 3 nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS quan sát tranh.  - 2 h/s xếp tranh .  - HS kể theo đoạn .  - HS nhận xét. |

----------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

----------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 61 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu**: Giúp h/s củng cố về:

- Tìm một trong các phần bằng nhau của 1 số.

- Thực hiện so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

- Áp dụng để giải toán có lời văn bằng 2 phép tính; xếp hình theo mẫu.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35'  2’ | 1. Kiểm tra bài cũ.  - Gọi h/s nêu cách so sánh số bé  bằng một phần mấy số lớn? Số lớn gấp mấy lần số bé?  -Nhận xét.  2. Bài mới.  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn luyện tập.  \* Bài 1:  - Bài toán yêu cầu gì?  - Yêu cầu  h/s kẻ như sgk và làm bài.  \* Bài 2:  - Gọi h/s đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs nêu bài giải.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  \* Bài 3:  - Yêu cầu  h/s tự làm bài.    \* Bài 4:  - Gọi h/s đọc đề bài.  - Gọi 1 hs xếp hình tam giác.  - G/v nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò**:  - Nhận xét tiết học. | - 2 h/s nêu.  - Viết số thích hợp vào ô trống.  - H/s kẻ và làm bài vào vở  - 2 h/s đọc ,lớp đọc thầm.  - H/s làm vào vở, 1 h/s lên bảng  Bài giải.  Số con bò có là.  7 + 28 = 35 (con).  Số con bò gấp số con trâu số lần là.  35 : 7 = 5 (lần).  Vậy số con trâu bằng 1/5 số con bò.  Đáp số: 1/5  - 1 h/s đọc đề bài và tự làm bài .  Bài giải.  Có số vịt dưới ao là.  48 : 8 = 6 (con).  Trên bờ có vịt là.  48 – 6 = 42 (con).  Đáp số: 42 con.  - 2 h/s đọc ,lớp đọc thầm.  -1 h/s lên bảng xếp . |

------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 25 : ĐÊM TRĂNG TRÊN HỒ TÂY**

I**. Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Bảng phụ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35'  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - Viết các từ:cái xoong,kính coong,đường cong,xong việc.  -Nhận xét và cho điểm.  **2. Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  b. Hướng dẫn nghe viết.  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Đêm trăng trên Hồ Tây đẹp  như thế nào?  + Bài viết có mấy câu ?  + Hãy nêu các tiếng cần viết  hoa trong bài?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó .  - Yêu cầu  viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài.  3. Hướng dẫn làm bài tập  \* Bài 2:  - Yêu cầu  h/s đọc bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  \* Bài 2:  - Yêu cầu  h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu  thảo luận nhóm.  - Nhận xét.  **4. Củng cố - Dặn dò :**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời :  + 6 câu.  + HS nêu.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc .  - Trao đổi nhóm – Đại diện trả lời. |

**------------------------------------------------------------**

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 42 : CỬA TÙNG**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại chuyện “Người con của Tây Nguyên”.  - GV nhận xét.  **2. Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng .  b. Luyện đọc .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  - GV đọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc .  \* Đọc câu.  - Yêu cầu  h/s đọc .  - Nhận xét  \* Đọc đoạn trước lớp.  - Từ: Dấu ấn , lịch sử.  \* Đọc nhóm  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. Tìm hiểu bài .  - Yêu cầu  h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  + Cảnh hai bên bờ song Bến Hải có gì đẹp?  + Em hiểu thế nào là “ Bà chúa  của bãi tắm”?  + Sắc màu nước biển Cửa tùng có gì đặc biệt ?  + So sánh bờ biển Cửa Tùng với  cái gì?  - GV nhận xét và bổ sung từng  đoạn 1.  **4. Luyện đọc lại**  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d theo đoạn .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  **5. Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 3 h/s lên bảng kể .  - Nhận xét bổ sung  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS giải nghĩa.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc .  - Thi đọc cả bài. |

-----------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 4 tháng 12 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 63 : BẢNG NHÂN 9**

I. **Mục tiêu:** Giúp h/s:

- Thành lập bảng nhân 9 và học thuộc bảng nhân này.

- Áp dụng bảng nhân 9 để giải bài toán có lời văn bằng 1 phép nhân.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ .

III. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1**. Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi hs giải toán.  - G/v nhận xét, ghi điểm.  **2. Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. Lập bảng nhân 9.  - Dựa vào các bảng nhân đã học  y/c h/s nêu kết quả  **3. Luyện** **tập*.***  \* Bài 1: Tính nhẩm.  - Gọi h/s đọc đề bài.  - Gọi 4 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* Bài 2:  - Gọi h/s đọc đề bài.  - Gọi 4 hs làm bài.  - G/v nhận xét.  \* Bài 3.  - Gọi h/s đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs nêu bài giải.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  \* Bài 4 :  - Yêu cầu  HS tự làm bài.  - GV theo dõi HS làm bài,  3. **Cñng cè - dặn dò:**  -Nhận xét giờ học. | - 1 h/s lên bảng giải, dưới lớp làm vào nháp .  - H/s nối tiếp nêu kết quả các phép tính.  - H/s đọc thuộc.  - 3 h/s đọc đề bài.  - 4 hs làm bài.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 4 hs làm bài.  - 2 h/s đọc đề bài.    -1 hs tóm tắt.  1 tổ:9 bạn  3 tổ:...bạn?  - 1hs làm bài.  Lớp 3B có số bạn là:  9 x 3 = 27 (bạn)  Đáp số:27 bạn.  -Hs làm bài. |

-------------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

----------------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 13 : TỪ ĐỊA PHƯƠNG – DẤU CHẤM HỎI – DẤU CHẤM THAN**

I. **Mục tiêu :**

- Nhận biết và dùng 1 số từ ở Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam thông qua phân  loại từ.

       - Luyện sử dụng đúng các dấu câu.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1. KT bài cũ  - KT miệng bài tập .    - Nhận xét cho điểm .  2. Bài mới  a.GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học.  b. Hướng dẫn làm bài tập .  \* Bài 1 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Giúp h/s nắm vững y/c bài tập.  - Yêu cầu  h/s làm bài.  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - Yêu cầu  h/s trao đổi theo cặp.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Hướng dẫn h/s làm bài .  - Yêu cầu  h/s điền các dấu câu .  3. Củng cố - dặn dò:  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS làm bài vào vở  - 1 h/s đọc kq đúng.  + Miên Bắc: Bố me,anh cả,..  + Miền Nam: Ba má, anh hai, trái , bông,…  - HS đọc y/c bài tập.  - Các cặp thảo luận.  - Đại diện đọc kết quả.  - HS đọc bài tập .  - HS đọc thầm đoạn văn . Sau tự điền các dấu câu. |

-----------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 13 : ÔN CHỮ HOA I**

I. **Muc tiêu :**

- Củng cố cách viết chữ hoa I thông qua bài tập ứng dụng

- Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Mẫu chữ I .

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ :**  - KT vở tập viết của h/s  **2. Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  b. Hướng dẫn viết trªn bảng con.  \* Luyện viết chữ hoa.  - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.  - Yêu cầu h /s viết bảng con  - GV nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng “Ông Ích Khiêm”  - GV viết mẫu nhắc lại cách viết.  - h Yêu cầu  h/s viết bảng con .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết câu ứng dụng .  - GV viết mẫu .  - Yêu cầu  hs viết.  - GV nhận xét .  3. **Thực hành :**  - Yêu cầu  h/s viết bài vào vở tập viết  - GV theo dõi .  - Chấm bài .  - Nhận xét.  **4. Củng cố - Dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - HS tìm chữ hoa có trong bài Ô, I, K,  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - Hs viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở. |

-------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

-------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 64 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu**: Giúp HS.

- Củng cố kỹ năng thực hành tính trong bảng nhân 9.

- Áp dụng bảng nhân 9 để giải các bài toán.

- Ôn tập các bảng nhân 6,7,8,9.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Bảng phụ.

III. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi HS đọc thuộc bảng nhân 9.  - GV nhận xét.  **2. Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn luyện tập.  \* Bài 1:  - Nêu yêu cầu  của bài.  - Yêu cầu  HS tự làm bài.  \* Bài 2.  -Gọi 2 HS đọc đề bài.  - Yêu cầu  HS tự làm bài  - GV nhận xét.  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs nêu bài giải.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  - Chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 4.(dòng 3,4)  - Yêu cầu  HS kẻ như SGK và làm bài.  - Chữa bài, ghi điểm.  3**. Cñng cè - dặn dò**:  -Nhận xét giờ học. | - 3HS đọc bảng nhân 9.      - Tính nhẩm:  - HS làm bài vào vở, 4 HS lên bảng .  - HS nhận xét.  - 2 HS đọc đề bài.  - HS làm bài vào vở, 4 HS lên bảng .  - HS nhận xét.  - HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng  Bài giải  Số xe của 3 đội có là:  3 x 9 = 27 ( xe )  Công ty có tất cả số xe  là: 10 + 27 = 37 ( xe )  Đáp số : 37 xe.  - HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng điền. |

------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NHỚ - VIẾT)**

**TIẾT 25 : VÀM CỎ ĐÔNG**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - Viết các từ :Khúc khuỷu,      khẳng khiu, khuỷu tay.  -Nx và cho điểm.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn nghe viết .  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Chữ nào trong bài cần viết          hoa?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Cách trình bài như thế nào?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó  - Yêu cầu  viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập**  **\* Bài 2:**  - Yêu cầu  h/s đọc bài tập  - Hướng dẫn h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  **\* Bài 3:**  - Yêu cầu  h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu  h/s thảo luận nhóm .  4**. Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời .  + HS nêu  + Giữa trang vở  + Viết lùi 2 ô li  - HS viếtbảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở  - 1 em đọc , lớp theo dõi:- Huýt sáo,hít thở, suýt ngã, đứng sít vào nhau.  - HS đọc .  - 3 nhóm thảo luận sau trình bày. |

----------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 7 : TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP , VIỆC TRƯỜNG**

I. **Môc tiªu**:

1 .HS hiÓu :

- ThÕ nµo lµ tÝch cùc tham gia viÖc líp ,viÖc tr­êng vµ v× sao cÇn ph¶i tÝch cùc tham gia viÖc líp, viÖc tr­êng.

- TrÎ em cã quyÒn ®­îc tham gia nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Õn trÎ em.

2 . HS tÝch cùc tham gia c¸c c«ng viÖc cña líp ,cña tr­êng.

3 . HS biÕt quý träng c¸c b¹n tÝch cùc lµm viÖc líp , viÖc tr­êng.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2'  10'  20'  3’ | 1. **KiÓm tra bµi cò** :  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸  2. **D¹y bµi míi :**  a. H§1: Xö lÝ t×nh huèng  - MT: HS biÕt thÓ hiÖn tÝnh tÝch cùc tham gia viÖc líp, viÖc tr­êng trong c¸c t×nh huèng cô thÓ.  - C¸ch tiÕn hµnh :  -Chia nhóm,giao nhiệm vụ thảo luận.  - GV kết luận.  **b, H§2**: §¨ng kÝ tham gia lµm viÖc líp tr­êng .  - MT: T¹o c¬ héi cho HS thÓ hiÖn sù tÝch cùc tham gia lµm viÖc líp, tr­êng .  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV nªu yªu cÇu.  KL : Tham gia viÖc líp tr­êng võa lµ quyÒn võa lµ bæn phËn cña mçi HS.  - GV b¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t bµi "Líp chóng ta ®oµn kÕt "  3. C**ñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t ND bµi, nhËn xÐt giê häc | - HS nªu bµi häc tuÇn tr­íc  - HS th¶o luËn nhãm xö lÝ t×nh huèng.  - HS ®¹i diÖn nhãm trình bày.  - 2 HS nªu l¹i  - HS suy nghÜ ghi ra giÊy nh÷ng viÖc líp, tr­êng mµ m×nh cã kh¶ n¨ng vµ mong muèn ®­îc tham gia.  - 3HS ®¹i diÖn 3 tæ ®äc to phiÕu c¶ líp nghe.  - HS s¾p xÕp c¸c nhãm c«ng viÖc, cam kÕt sÏ thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc giao tr­íc líp .  - 2 HS nªu l¹i KL. |

--------------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 6 tháng 12 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 65 : GAM**

I**. Mục tiêu** : Giúp HS.

- Nhận biết về đơn vị đo khối lượng gam và gam và ki–lô-gam.

- Biết đọc kg khi cân một vật bằng cân đĩa và cân đồng hồ.

- Biết thực hiện 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số đo khối lượng.

- Giải bài toán có lời văn có các số đo khối lượng.

II**. Đồ dùng dạy học**:

- 1 cân đĩa, 1 chiếc cân đồng hồ.

III. **Các HĐ dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1**. KT bài cũ**:  - Gọi 2 HS đọc thuộc bảng nhân 9.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. GT Gam và mối q. hệ giữa g – kg  - Gam viết tắt là : g.  Đọc là : Gam.  - Giới thiệu các quả cân : 1g; 2g;      5g; 10g; 20g; 100g = 1kg  3**. Luyện tập :**  **\* Bài 1.**  - Yêu cầu  HS quan sát hình minh hoạ .  **\* Bài 2.**  - Yêu cầu  HS quan sát hình minh hoạ .  - GV nhận xét.  **\* Bài 3.**  - Yêu cầu  HS tính theo mẫu:  - GV nhận xét.  **\* Bài 4.**  - Gọi 2 HS đọc bài.  - Bài toán cho biết gì? hỏi gì?  - Y/c HS tự làm bài:    3. **Cñng cè - dặn dò**:  - Nhận xét tiết học. | - 2 HS đọc thuộc bảng nhân 9.  - 3 HS nhắc lại  - HS quan sát.  - HS đọc.  - HS quan sát và đọc  - HS quan sát hình minh hoạ và đọc  - HS nêu.    - HS làm vào vở, 2 HS lên bảng   |  |  | | --- | --- | | 163g + 28g = 191g  42g – 25g = 17g  100g + 45g – 26g = 119 g | 50g x 2 = 100g  96g : 3 = 32g |   - 2 HS đọc bài.  - HS nêu.  \* Tóm tắt  Hộp sữa : 455g  Vỏ hộp : 58g  Sữa :…….g?  - HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng  Bài giải  Trong hộp có số gam sữa là:  455 – 58 = 397(g)  Đáp số : 397 g sữa.  - HS nhận xét |

--------------------------------------------------------------------------------

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 13 : VIẾT THƯ**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng nói : Biết viết thư cho bạn cùng lứa tuổi thuộc tỉnh khác

theo gợi ý .

- Diễn đạt rõ ý, trình bày khoa học .

- Dùng từ đặt câu đúng .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Mẫu lá thư .

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | 1. **Kt bài cũ:**  - Đọc bài “ Thư gửi bà”  2. **Bài mới :**  a. Gt bài ghi bảng  - Nêu m/đ y/c giờ học  b. Hướng dẫn viết thư .  - Phân tích đề bài.  - GV hỏi :  + Em viết thư cho ai ?  - GVcần cho h/s nắm được .  + Viết thư cho bạn tên gì ?  + Tỉnh nào ?  + Miền nào ?  + Mục đích ?  + Nội dung ?  + Hình thức ?  **3. HD h/s làm bài** .  - Gọi h/s khá giỏi làm mẫu , lí   do viết thư, tự giới thiệu.  - Yêu cầu  h/s viết bài .  - GV theo dõi , giúp đỡ h/s viết        kém .  - Gọi 4 em đọc trước lớp  - GV nhận xét chung .  - Chấm 1 số bài viết nhanh .  **4. Củng cố - Dặn dò :**  -Nhận xét giờ học . | - HS đọc bài – Nhận xét .  - HS đọc y/c bài tập .  - HS trả lời .  - Lớp theo dõi .  - HS trả lời  - Lớp theo dõi .  - HS viết bài .  - 4 h/ s đọc . |

---------------------------------------------------------------------------------

**SINH HOẠT LỚP**

**SINH HOẠT THEO CHỦ ĐIỂM:NGƯỜI CON HIẾU THẢO**

**I,Mục tiêu:**

-HS biết được thế nào là một người con hiếu thảo.

-Hs biết vâng lời cha mẹ.

-Hs ngoan ngoãn,biết giúp đỡ cha mẹ những việc vừa sức.

**II,Cách tiến hành:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  5’    25’  2’ | **Bước 1:Ổn định tổ chức:**  -Cho hs hát 1 bài  **Bước 2:**Kiểm tra thi đua về học tập,kỉ luật ,vệ sinh.  **Bước 3:Thực hiện chủ điểm:**  a,Giới thiệu chủ điểm  b,Trả lời miệng:  - Muốn thành người con hiếu thảo em phải thực hiện những gì? Các em đã giúp đỡ cha mẹ được những việc gì?  - Các em có vâng lời cha mẹ không?  - Thế nào là người con hiếu thảo ?  - Để trở thành người con hiếu thảo cần phải làm gì?  3,Trò chơi:“Em giúp mẹ”  -Phổ biến luật chơi.  -Cho hs chơi.  **Bước 4:Nhận xét buổi sinh hoạt:**  Cho hs đọc lời hứa nhi đồng.  **Bước 5:Dặn dò:**  -Dặn hs ngoan ngoãn, giúp đỡ cha mẹ những việc vừa sức. | **-**Hs hát bài:Nhanh bước nhanh nhi đồng.    Hs lắng nghe.  Hs nghe  -Hs trả lời .  -Hs thi viết.  -Hs chơi trò chơi.  -Hs đọc.  “ Vâng lời Bác Hồ dạy  Em xin hứa sẵn sàng  Là con ngoan trò giỏi  Cháu Bác Hồ kính yêu”  -Hs lắng nghe. |

---------------------------------------------------------------------------------------

**Tuần 14**

Thứ hai ngày 9 tháng 12 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 13 :**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 13.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 66 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu** : Giúp HS củng cố về:

- Đơn vị đo khối lượng gam và sự liên hệ giữa g và kg.

- Biết đọc kết quả khi cân một vật bằng cân đĩa và cân đồng hồ.

- Giải bài toán có lời văn có các số đo khối lượng.

II. **Đồ dùng dạy học:**

-1 chiếc cân đồng hồ.

III. **Các hoạt động dạy học**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  -HS nhắc lại quan giữa g và kg.  -Nhận xét.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. HD luyện tập.  \* **Bài 1.**  - Gọi 2 hs đọc yêu cầu.  -Gv hướng dẫn làm bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét và chữa bài.  \* **Bài 2.**  - Gọi HS đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 HS tóm tắt bài toán.  - Gọi 1 HS làm bài.  -Nhận xét và chữa bài.  **\* Bài 3.**  - Gọi HS đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 HS tóm tắt bài toán  - Gọi 1 HS làm bài.  -Nhận xét và chữa bài.  **\* Bài 4**:\*Trò chơi:Ai nhanh ai đúng  - Gv phổ biến luật chơi.  - Chia lớp thành 2 đội chơi,1 đội là trọng tài.  - Cho hs chơi thử.  - Cho hs chơi thật.  - Kết luận đội thắng cuộc,đội thua phải hát 1 bài.  - Gv chốt lại.  3**. Củng cố, dặn dò**:  - Nhận xét tiết học. | - 2 hs nhắc lại :  1000g = 1kg.  - 2 hs đọc yêu cầu.  -2 hs làm bài.  744g > 474g 305g < 350g  400g + 8g < 480g 450g < 500g – 40g  1kg > 900g+5g 760g+240g = 1kg  - HS chữa bài vào vở .    - 2 HS đọc đề bài.  - HS làm vào vở, 1 HS lên bảng .  Bài giải  Kẹo nặng số gam là:  130 x 4 = 520 (g )  Mẹ mua tất cả số g kẹo và bánh là:  520 + 175 = 695(g)  Đáp số : 695g  - HS chữa bài vào vở .  - HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng giải.  Bài giải  Đối 1kg = 1000g  Còn lại số gam đường là:  1000 – 400 = 600 (g)  Mỗi túi có số gam đường là:  600 : 3 = 200 ( g )  Đáp số: 200g  - HS chữa bài vào vở .  -Hs tiến hành cân bộ đồ dùng học tập. |

---------------------------------------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 39 + 40 : NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ**

I **Mục tiêu:**

**A. Tập đọc**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc.

**B. Kể chuyện**

- Rèn kĩ năng nói.

+ HS biết dựa vào tranh kể lại nội dung câu chuyện.

- Rèn kĩ năng nghe.

+Tập chung nghe kể chuyện .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  55’  15'  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài “Cửa Tùng”  - Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới:**  **Tập đọc**  a. GT bài ghi bảng.  - Giới thiệu chủ điểm và bài đọc.  b. Luyện đọc .  - Gv đọc mẫu .  -Yêu cầu hs quan sát tranh minh họa.  - Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.  \* Đọc câu  - Yêu cầu h/s đọc.  \* Đọc đoạn trước lớp  - Yêu cầu mỗi em đọc 1 đoạn.  - Yêu cầu hs giải nghĩa các từ : Kim Đồng , ông ké, Nùng,  Tây đồn, Thầy mo, thong manh.  \* Đọc từng đoạn trong nhóm.  - Gọi 1 hs đọc đoạn 3.  - GV theo dõi.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi và trả lời câu hỏi.  - GV gọi 1 hs đọc đoạn 1.  -Gọi 1 hs nêu câu hỏi 1.  -Gọi 1 hs trả lời.  - GV nhận xét và bổ sung .  -Gọi 1 hs nêu câu hỏi 2.  -Gọi 1 hs trả lời.  - GV nhận xét và bổ sung .  -Gọi 1 hs nêu câu hỏi 3.  -Gọi 1 hs trả lời.  - GV nhận xét và bổ sung .  - GV gọi 3 hs đọc đoạn 2,3,4.  -Gọi 1 hs nêu câu hỏi 4.  -Gọi 1 hs trả lời.  - GV nhận xét và bổ sung .  4. **Luyện đọc lại**  - GV đọc mẫu đoạn 3.  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ.  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  - Gọi 1 h/s đọc toàn bài .  - Yêu cầu nêu nội dung .  **Kể chuyện**  1. **Hướng dẫn kể chuyện**  - Hướng dẫn kể theo đoạn .  - Yêu cầu h/s quan sát tranh.  - Yêu cầu xếp tranh theo thứ tự .  - Yêu cầu h/s kể .  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi .  - HS nhận xét.  - HS theo dõi.  -Hs quan sát tranh minh họa.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - 4 em đọc 4 đoạn.  - HS đọc từng đoạn trong nhóm.  - Lớp đọc đồng thanh đoạn 1 và 2.  - Lớp đọc đồng thanh đoạn 4.  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi  - Nhận xét  - 1 hs nêu câu hỏi 1:+Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?  -1 hs trả lời:Bảo vệ cán bộ,dẫn đường đưa cán bộ đến đị điểm mới.  -Vì sao bác cán bộ phải đóng vai một ông già Nùng?  -Vì vùng này là vùng người Nùng ở.Đóng vai ông già Nùng để dễ hòa đồng với mọi người,dễ dàng che mắt địch.  -Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào?  -Đi rất cẩn thận.Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước một quãng.Ông Ké lững thững đi đằng sau.Gặp điều gì đáng ngờ,Kim Đồng sẽ huýt sáo làm hiệu để ông ké kịp tránh vào ven đường.  -Tìm những chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng khi gặp địch?  -Hs trả lời.  - HS theo dõi.  - Lớp chia thành các nhóm.  - Các nhóm thi đọc.  - 1 h/s đọc toàn bài .  - Hs nêu.  - HS quan sát tranh  - 2 h/s xếp tranh  - HS kể . |

----------------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

----------------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 67 : BẢNG CHIA 9**

I. **Mục tiêu:**Giúp h/s:

- Lập bảng chia 9 dựa vào bảng nhân 9.

- Thực hành chia 9 .

- Áp dụng giải toán có liên quan.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Các tấm bìa có 9 chấm tròn.

III. **Các hoạt động dạy học**.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ :**  - Gọi h/s đọc thuộc bảng nhân 9.  - G/v nhận xét, ghi điểm.  **2. Bài mới :**  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn lập bảng nhân 9.  \* Nêu phép nhân 9  Có 3 tấm bìa,mỗi tấm có 9 chấm tròn.Hỏi có tất cả bao nhiêu chấm tròn ?  \* Nêu phép chia cho 9  Có 27 chấm tròn,mỗi tấm có 9 chấm tròn.Hỏi có tất cả bao nhiêu tấm bìa?  \*Từ phép nhân ta lập được phép chia 9  \* Tương tự h/s lập các phép chia  còn lại.  3. **Luyện tập :**  \* Bài 1(cột 1,2,3)  - Bài yêu cầu chúng ta làm gì?  - Yêu cầu h/s tự làm bài.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  \* Bài 2(cột 1,2,3)  - Bài yêu cầu chúng ta làm gì?  - Yêu cầu h/s tự làm bài.  - G/v theo dõi h/s làm bài.  \* Bài 3:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 4:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  3. **Củng cố, dặn dò :**  - Nhận xét tiết học. | 9 x 3 = 27  -Từ 9 x 3 = 27 ta có 27 : 9 = 3  9 x 1 = 9 thì 9 : 9 = 1  9 x 2 = 18 thì 18 : 9 = 2  ....  9 x 10 = 90 thì 90 : 9 = 10  - Tính nhẩm.  - Hs làm bài:  18 : 9 = 2 27 : 9 = 3 54 : 9 = 6  45 : 9 = 5 72 : 9 = 8 36 : 9 = 4  9 : 9 = 1 90 : 9 = 10 81 : 9 = 2  - Tính nhẩm.  - Hs làm bài:  9 x 5 = 45 9 x 6 = 54 9 x 7 = 63  45 : 9 = 5 54: 9 = 6 63 : 9 = 7  45 : 5 = 9 54 : 6 = 9 63 : 7= 9  - 2 h/s đọc đề bài.  - Hs trả lời.  - 1 hs tóm tắt.  9 túi:45 kg gạo  1 túi:… kg gạo?  - 1 hs làm bài.  Số kg gạo trong mỗi túi là:  45 :9 =5(kg)  Đáp số:5 kg  - 2 h/s đọc đề bài.  - Hs trả lời.  - 1 hs tóm tắt.  9 kg:1 túi  45 kg:… túi?  - 1 hs làm bài.  Số túi gạo có là:  45 :9 =5(túi)  Đáp số:5 túi |

----------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 27 : NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ.

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ :Huýt sáo, sách  vở, suýt ngã, giá sách.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ ; y/c giờ học.  b. HD nghe viết :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Trong bài những từ nào phải viết hoa?  + Câu nào trong đoạn nói lên lời của nhân vật nào?  - HD viết từ , tiếng khó .  - Yêu cầu viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập** :  \* **Bài 2:**  - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  \* **Bài 3:**  - Yêu cầu h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu h/s làm vào vở.  - Gọi h/s đọc đáp án đúng.  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời :  + HS trả lời.  + HS trả lời.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  - cây sậy,chày giã gạo  - dạy học,ngủ dậy  - số bảy,số bẩy.  - 1 em đọc , lớp theo dõi  - HS làm bài vào vở  a. Trưa nay- nằm -nấu cơm-nát-mọi lần  b. Tìm nước -dìm chết-Chim gáy-thoát hiểm. |

------------------------------------------------------------

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 42 : NHỚ VIỆT BẮC**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

- Học thuộc lòng bài thơ.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh vẽ

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35'  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại chuyện “ Người liên lạc nhỏ” và trả lời câu hỏi.  - GV nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Luyện đọc .  - GVđọc mẫu .  - HD đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu thơ.  - Yêu cầu h/s đọc .  - Nhận xét.  \* Đọc khổ trước lớp.  - Yêu cầu h/s đọc.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 khổ .  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài**  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  +Người cán bộ về xuôi nhớ gì ở Việt Bắc  + Tìm câu thơ cho thấy Việt  Bắc đẹp và đánh giặc giỏi?  + Vẻ đẹp của người Việt Bắc được thể hiện qua những câu thơ nào?  - GV nhận xét và bổ sung từng khổ .  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d theo đoạn .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 3 h/s lên bảng kể và và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét bổ sung  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 2 câu.  - Mỗi em đọc 1 khổ.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo khổ và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét  - 1 h/s đọc toàn bài  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc .  - Thi đọc cả bài |

-----------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 68 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu**: Giúp HS:

- Củng cố về phép chia trong bảng chia 9.

- Tìm 1/9 của một số.

- Áp dụng để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính chia.

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 4’  35’  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Kỉêm tra đọc thuộc bảng chia 9.  - GV nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới**:  a. Giới thiệu bài.  b. HD luyện tập.  \* **Bài 1:**  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 4 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  **\* Bài 2.**  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 3 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  **\* Bài 3:**  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 4:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 2 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  3. Củng cố - Dặn dò:  - Nhận xét tiết học. | - HS nối tiếp đọc bảng chia 9,  - 2 h/s đọc đề bài.  - 4 hs làm bài.  a,9 x 6 = 54 9 x 7 = 63  54 : 9 = 6 63 : 9 = 7  9 x 8 =72 9 x 9 = 81  72 : 9 = 81 81 : 9 = 9  b,18 : 9 = 2 27 : 9 = 3  18 : 2 = 9 27 : 3 = 9  36 : 9 =4 45 : 9 = 5  36 : 4= 9 45 : 5 = 9  -3 hs làm bài.     |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Số bị chia | 27 | 27 | 27 | 63 | 63 | 63 | | Số chia | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | Thương | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |     - HS làm vào vở, 1 HS lên bảng  Bài giải  Số ngôi nhà đã xây được là:  36 : 9 = 4 ( ngôi nhà )  Số ngôi nhà còn phải xây là:  36 – 4 = 32 (ngôi nhà)  Đáp số: 32 ngôi nhà  - 2 h/s đọc đề bài.   * 2 hs làm bài. |

-------------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

--------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 14 : ÔN VỀ TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM – CÂU AI THẾ NÀO ?**

I. **Mục tiêu** :

– Ôn về từ chỉ đặc điểm . Tìm từ chỉ đặc điểm vận dụng các từ chỉ đặc              điểm, xác định phương tiện so sánh trong phép so sánh.

- Tiếp tục ôn kiểu câu Ai thế nào ?

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ

III**. Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. KT bài cũ :  - KT miệng bài tập 2.    - Nhận xét cho điểm .  2. Bài mới :  a.GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học.  b. Hướng dẫn làm bài tập .  \* Bài 1 :  - Gọi h/s đọc yêu cầu bài tập .  - Hướng dẫn và yêu cầu học sinh làm bài tập.  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc yêu cầu bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm bài.  - GV chữa bài.  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu h/s chỉ rõ bộ phận trả lời câu hỏi.  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - HS đọc yêu cầu bài tập.  - HS làm bài .  - HS đọc yêu cầu bài tập.  - HS làm bài.  - HS đọc bài tập .  - 3 em lên bảng làm. |

-------------------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 14 : ÔN CHỮ HOA K**

I. **Muc tiêu** :

- Củng cố cách viết chữ hoa K thông qua bài tập ứng dụng

- Viết tªn riªng và c©u ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Mẫu chữ K .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  12’  15’  3’ | 1. **KT bài cũ** :  - KT vở tập viết của h/s  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. HD viết trên bảng con.  \* Luyện viết chữ hoa  - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại      cách viết.  - Yêu cầu h/s viết bảng con .  - GV nhận xét  \* Luyện viết từ ứng dụng “ Yết      Kiêu”  - Gv viết mẫu nhắc lại cách  viết  - Yêu cầu h/s viết bảng con  - GV nhận xét  \* Luyện viết câu ứng dụng .  - GV viết mẫu .  - Yêu cầu h/s viết.  - GV nhận xét .  3. **Thực hành**  - Yêu cầu h/s viết bài vào vở tập viết.  - GV theo dõi .  - Chấm bài .  - Nhận xét.  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học | - HS tìm chữ hoa có trong bài Y,K  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - Hs viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con” Khi”.  - HS viết bài vào vở . |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

-----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIÉT 69 : CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ**

I. **Mục tiêu**: Giúp HS:

- Biết thực hiện phép chia số có 2 chưa số cho số có một chữ số

- Củng cố về tìm một trong các phần bẳng nhau của một số.

II. **Các hoạt đông dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1. **Kiểm tra bài cũ**  - Kiểm tra bảng chia đã học.  - GV nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới**:  a. Giới thiệu bài  b. HD thực hiện phép chia  \* Phép chia: 72 : 3 = ?  - Viết lên bảng p/t rồi tính.    \* Phép chia 65 : 2 = ?  - Yêu cầu HS đặt tính và tính.  c**. Luyện tập.**  **\* Bài 1 :**(cột 1,2,3)  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 3 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  **\* Bài 2:**  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  **\* Bài 3**:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  3. **Củng cố, dặn dò**:  - Nhận xét tiết học. | - 4HS đọc thuộc bảng chia 6,7,8,9  - 1 HS nêu miệng phép chia, lớp theo dõi.  72 3 \* 7 chia 3 được 2, viết 2.  6 24 2 nhân 3 bằng 6, 7 trừ 6 12                   bằng 1  12 \* Hạ 2, được 12, 12 chia   0                       3 được 4, viết 4,4 nhân 3                           bằng12,12 trừ12 bằng 0  72 : 3 = 24  - HS lên bảng tính.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 3 hs làm bài.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  - 1 hs làm bài.  Bài giải  Số phút của 1/5 giờ là  60 : 5 = 12 (phút)  Đáp số: 12 phút  - 2 h/s đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  - 1 hs làm bài.  Bài giải  Ta có 31 : 3 = 10 ( dư 1 )  Vậy có thể may nhiều nhất là 10 bộ quần áo và còn thừa 1 m vải.  Đáp số : 10 bộ quần áo.  Thừa 1 m vải. |

---------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 28 : NHỚ VIỆT BẮC**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác 10 dòng thơ.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ :Thứ bảy, giày dép, dạy học, no nê, lo lắng.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ ; y/c giờ học  b. HD nghe viết «  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Bài viết này có mấy câu?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Cách trình bài như thế nào?  + Bài này thuộc thể thơ gì?  - HD viết từ , tiếng khó .  - Yêu cầu viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập**  **\* Bài 2:**  - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  **\* Bài 3:**  - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm vào vở .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - NX giờ học. | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con  - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét  + 5 câu.  + Giữa trang vở.  + Câu 6 lùi 2 ô, câu 8 lùi vào 1 ô.  + Thơ lục bát.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc.  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc , lớp theo dõi. |

-----------------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 7 : QUAN TÂM GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM , LÁNG GIỀNG**

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu: - ThÕ nµo lµ quan t©m gióp ®ì hµng xãm, l¸ng giÒng.

- Sù cÇn thiÕt ph¶i quan t©m , gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng

2. HS biÕt quan t©m, gióp ®ì hµng xãm , l¸ng giÒng trong cuéc sèng hµng ngµy.

3. HS cã th¸i ®é t«n träng, quan t©m tíi hµng xãm, l¸ng giÒng.

II. **Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn**

- Tranh minh ho¹ truyÖn, vë BT ®¹o ®øc.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2'  30'  2' | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  2**. D¹y häc bµi míi:**  a, H§1: Ph©n tÝch chuyÖn chÞ em Thuû  - MT: HS biÕt ®­îc mét biÓu hiÖn quan t©m gióp ®ì hµng xãm, l¸ng giÒng.  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV kÓ chuyÖn ( sö dông tranh)  - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt chèt ý ®óng  - GV kÕt luËn  KL: Ai còng cã lóc gÆp khó khăn ho¹n n¹n. Nh÷ng lóc ®ã rÊt cÇn sù c¶m th«ng gióp ®ì.  b, H§2: §Æt tªn tranh  - MT: HS hiÓu ®­îc ý nghÜa cña c¸c hµnh vi, viÖc lµm ®èi víi hµng xãm l¸ng giÒng.  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV KL vÒ néi dung tõng bøc tranh.  c, H§3: Bµy tá ý kiÕn  - MT: HS biÕt bµy tá ý kiÕn cña m×nh tr­íc nh÷ng ý kiÕn .  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV kÕt luËn :  a,c,d lµ ®óng  b, lµ sai  3. **Cñng cè dÆn dß**:  GV nhËn xÐt giê häc . | - 2 HS nªu KL bµi häc tuÇn 12  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸  - HS ®µm tho¹i tr¶ lêi c©u hái SGK  - HS th¶o luËn nhãm ®Æt tªn tranh, ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.  - HS th¶o luËn nhãm bµy tá th¸i ®é. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, HS c¸c nhãm kh¸c gãp ý bæ sung.  - 1 HS ®äc l¹i KL. |

-------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 13 tháng 12 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 70 : CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ**

( Tiếp theo )

I. **Mục tiêu:** Giúp HS:

- Biết thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chưa số .

- Giải bài toán có lời văn bằng 1 phép tính chia.

- Vẽ hình tứ giác có 2 góc vuông.

- Củng cố về biểu tượng hình tam giác, hình vuông, xếp hình theo m.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Bộ đồ dùng học toán lớp 3.

III. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35'  2’ | 1. **Kiểm tra bài cũ.:**  - Gọi 2 HS lên bảng đọc bảng chia 9.  - GV nhận xét, ghi điểm.  2. **Bài mới**.  a. Giới thiệu bài.  b. HD thực hiện phép chia  \* Phép chia 78 : 4 =?  - Yêu cầu HS đặt tính và thực hiện phép     tính.      - Nhận xét phép chia.  **3. Luyện tập.**  **\* Bài 1:**  - Yêu cầu HS tự làm bài.  - Yêu cầu HS nhắc lại cách chia của     mỗi phép chia.  \* **Bài 2:**  - Yêu cầu HS trình bày bài giải.  **\* Bài 4:**  - Tổ chức cho HS thi ghép hình  3. **Củng cố, dặn dò**:  - Nhận xét tiết học. | - 2 HS lên bảng,  - HS nhận xét.  - 1 HS lên bảng thực hiện   |  |  | | --- | --- | | 78 4  4 19  38  36  2 | \* 7 chia 4 được 1, viết 1.  1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3  \* Hạ 8, được 38, 38 chia 4 được 9. 9 nhân 4 bằng 36, 38 trừ 36 bằng 2 |   78 : 4 = 19 (dư 2)  - HS làm vào vở, 4 HS lên bảng.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 77 2  6 38  17  16  1 | 87 3  6 29  27  27  0 | 86 6  6 14  26  24  2 | 99 4  8 24  19  16  3 |   Bài giải  Ta có 33 : 2 = 16 (dư1)  Số bàn có 2 chỗ ngồi là 16 bàn, còn 1 HS thêm 1 bàn .  Vậy số bàn cần có ít nhất là:  16 + 1 = 17 (bàn)  Đáp số : 17 cái bàn.  - HS nhận xét.  - HS thi ghép hình theo tổ. |

-----------------------------------------------------------

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 14 : NGHE – KỂ : TÔI CŨNG NHƯ BÁC – GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn năng nói : Kể được nội dung chuyện tự nhiên hồn nhiên .

- Biết giới thiệu 1 cách mạnh dạn tự tin .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh .

III. **Hoạt động dạy học**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  3’ | 1**. KT bài cũ:**  - Đọc thư gửi cho bạn .  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ y/c giờ học  b. HD làm bài tập  \* **Bài 2** :  - Gọi h/s đọc bài tập .  - Giúp h/s nắm vững y/c bài tập  - GV mời 1 em khá – giỏi làm mẫu .  - YC h/s tự làm vào vở .  - GV bao quát chung .  - Gọi 1 số em đọc bài trước lớp  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - HS lên bảng  - HS đọc  - HS đọc thầm gợi ý .  - Lớp theo dõi .  - HS làm vào vở .  - HS đọc bài – Nhận xét |

------------------------------------------------------------------

**SINH HOẠT LỚP**

**NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT TRONG TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

-Sao trưởng đánh giá hoạt động. Nêu phương hướng tuần tới .

- Biết được ưu khuyết điểm trong tuần để phát huy và sửa chữa.

- Rèn kỷ năng phê và tự phê.

**II. Lên lớp:**

1.*Ổn định tổ chức* :

2.*Đánh giá :*

- Sao trưởng đánh giá.

- Tổ viên phát biểu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét.

a.*Về vệ sinh*: Sạch sẽ, có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt

b.*Học tập* : Có tiến bộ, ý thức học tập tốt .

- Một số em chưa có ý thức học tập .

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt.

3.*Phương hướng* :

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

**Tuần 15**

Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2013

**CHÀO CỜ**

**NHẬN XÉT THEO MIỀN**

**1/ Tổ chức nghi lễ :**

- Chào cờ.

- Hát *“Quốc ca”, “Đội ca”.*

- Hô đáp khẩu hiệu Đội :  *“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa*

*Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” “Sẵn sàng”.*

**2/ Giáo dục đạo đức :**

- Giáo dục truyền thống của trường,của Đội.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

- Giáo dục ý thức chấp hành An toàn giao thông.

- Giáo dục ý thức thực hiện tốt các nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt, các nội quy của trường, lớp.

**3/ Đánh giá hoạt động tuần 14 :**

\* Đánh giá việc thực hiện nề nếp sinh hoạt :

+ Chuyên cần : Thực hiện tương đối tốt.

+ Thực hiện đúng giờ : Tương đối đảm bảo.

+ Truy bài đầu buổi : Thực hiện tốt.

+ Ra vào lớp : Tương đối ổn định.

+ Vệ sinh trường lớp : Thực hiện tốt.

**4/Tổng kết thi đua tuần và phát động thi đua :**

- Tổng kết điểm thi đua, nhận xét, đánh giá các hoạt động của tuần 14.

***5*/ *Phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo :***

- Lãnh đạo, giáo viên trực phát biểu ý kiến đóng góp, chỉ đạo.

------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 71 : CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ**

I. **Mục tiêu:** Giúp HS

- Biết thực hiện phép tính chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số.

- Củng cố về bài toán giảm 1 số đi nhiều lần.

II. **Các hoạt động dạy học**:’

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3**’**  35’  3’ | 1. **Kiểm tra bài cũ**:  - Gọi 3 HS lên bảng thực hiện 3 phép tính:  77:4 ; 78:5 ; 68:3  -Nhận xét và cho điểm.  2**. Bài mới**:  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn thực hiện phép chia.  \* 648 : 3 = ?  - GV viết phép tính lên bảng.  - Yêu cầu HS đặt tính và tính tương tự   như chia số có 2 chữ số cho số 1  chữ số.  \* 236 : 5 = ?  - Tiến hành tương tự như trên  c. **Luyện tập**:  \* Bài 1:(cột 1,3,4)  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 3 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 2:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 3:  - Bài cho ta biết gì? Y/c làm gì?  - Yêu cầu HS làm bài.    - GV nhận xét, ghi điểm.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 3 HS lên bảng, mỗi em 1 phép chia.  - HS nhận xét.    - 1 HS lên bảng thực hiện.  - HS nhận xét  648 : 3 = 216  - HS làm vào nháp, 1 HS lên bảng.    - HS làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài.  - 2 HS đọc đề bài.  \* Tóm tắt  9 học sinh : 1 hàng.  234 học sinh :… hàng?  - HS làm vào vở, 1 HS lên bảng .  Bài giải  Tất cả có số hàng là:  234 : 9 = 26 (hàng )  Đáp số : 26 hàng    - 1 HS nêu Y/c của bài.  - HS làm vào vở, 3 HS lên bảng.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Số đã cho | 888kg | 600 giờ | 312 ngày | | Giảm 8 lần | 111kg | 75 giờ | 39 ngày | | Giảm 6 lần | 148kg | 100 giờ | 52 ngày |   - HS nhận xét. |

-------**-------------------------------------------------------------**

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 43 + 44 : HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA**

I **Mục tiêu**:

**A. Tập đọc**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn.

+ Ngắt nghỉ đúng, phân biệt lời các nhân vật.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu :

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

**B. Kể chuyện**

- Rèn kĩ năng nói:

+ HS biết dựa vào tranh kể lại nội dung câu chuyện.

- Rèn kĩ năng nghe:

+Tập chung nghe kể chuyện .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh vẽ

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  55’  15’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi  bài “Nhớ Việt  Bắc”.  - GV nhận xét, ghi điểm.  2. **Bài mới:**  **Tập đọc**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Luyện đọc :  - Gv đọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc.  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu:  - Yêu cầu h/s đọc.  \* Đọc đoạn trước lớp:  - Yêu cầu mỗi em đọc 1 đoạn.  \* Đọc nhóm:  -Yêu cầu hs đọc nhóm đôi.  - GV theo dõi  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài :**  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi  - GV lần lượt nêu các câu hỏi.  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn .  - Yêu cầu nêu nội dung ý nghĩa chuyện  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  **Kể chuyện**  1. Hướng dẫn kể chuyện :  - Hướng dẫn kể theo đoạn .  - Yêu cầu h/s quan sát tranh.  - Yêu cầu xếp tranh theo thứ tự .  - Yêu cầu h/s kể .  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi.  - HS nhận xét.  - HS theo dõi  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - 5 em đọc 5 đoạn.  - HS đọc theo nhóm đôi  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành 5 nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS quan sát và trả lời câu hỏi.  - HS nhận xét.  - 5 h/s nối tiếp kể 5 đoạn .  - 1 h/s kể toàn câu. |

------------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

---------------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 72 : CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ**

( tiÕp theo )

I**. Mục tiêu:** Giúp HS.

- Biết thực hiện phép tính chia số chữ số chi số có 1 chữ số.

- Giải bài toán có liên quan về phép chia.

II **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi 2 HS lên bảng thực hiện 2 phép tính:  - GV nhận xét, ghi điểm.  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài.  b. Hướng dẫn thực hiện phép chia.  \* 560 : 8 = ?  - GV viết phép tính lên bảng.  - Yêu cầu HS đặt tính và thực hiện  \* 632 : 7 = ?  ( Tiến hành tương tự )  c. **Luyện tập:**  \* Bài 1:(cột 1,2,4)  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 3 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 2:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm    \* Bài 3:  - Yêu cầu HS điền vào ô trống.  3. **Củng cố, dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 2 HS lên bảng,  - HS nhận xét.  - HS đọc.  - HS làm ra nháp, 1 HS lên bảng làm,   |  |  | | --- | --- | | 560 8  56 70  00  0  0 | \* 56 chia 8 được 7, viết 7. 7 nhân 8 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0.  \* Hạ 0, 0 chia 8 được 0. viết 0, 0 trừ 0 bằng 0. |   560 : 8 = 70    - HS lên bảng chia .  - HS nêu Y/c của bài.  - HS làm vào vở, 3 HS lên bảng  - HS nhận xét.  - 2 HS đọc đề bài.  \*Tóm tắt  7 ngày : 1 tuần lễ.  365 ngày:…tuần?  .… ngày?  - HS làm vào vở, 1 HS lên bảng  Bài giải  Ta có 365 : 7 = 52 ( dư 1)  Vậy năm đó có 52 tuần lễ và 1 ngày.  Đáp số: 52 tuần lễ và 1 ngày.  - HS làm vào vở. |

**----------------------------------------------------------------------**

**CHÍNH TẢ ( NGHE -\_VIẾT)**

**TIẾT 29 : HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II**. Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ :màu sắc, hao màu , nong tằm, no nê.  - GV nhận xét, ghi điểm.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ ; y/c giờ học  b. Hướng dẫn nghe viết  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi  + Lời nói của người cha được viết như thế nào ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó .  - Yêu cầu viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. **HD làm bài tập**  \* Bài 2:  - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm vào vở.  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa.  \* Bài 3: - Yêu cầu h/s đọc bài tập  - Yêu cầu h/s làm vào vở .  - GV chữa.  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời .  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  M**ũi** dao-con m**uỗi**  Hạt m**uối**-m**úi** bưởi  N**úi** lửa-n**uôi** nấng  T**uổi** trẻ-t**ủi** thân  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS đọc  - Lớp làm bài vào vở:  a,sót - xôi - sáng  b,mật - nhất - gấc |

**-----------------------------------------------------------------**

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 45 : NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng

+ Đọc trôi chảy , rõ ràng âm , vần ,thanh dễ lẫn

- Rèn kĩ năng đọc hiểu

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Tranh vẽ

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại chuyện Hũ bạc của người cha và trả lời câu hỏi.  - GV nhận xét và cho điểm.  2**. Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Luyện đọc :  - GV đọc mẫu .  - Gợi ý cách đọc .  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  - Yêu cầu h/s đọc .  - Nhận xét.  \* Đọc đoạn trước lớp (4 đoạn).  - Yêu cầu h/s đọc.  \* Đọc nhóm.  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  - GV nêu các câu hỏi .  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn .  4. **Luyện đọc lại**  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d đọc theo đoạn .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  - Nhận xét .  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 3 h/s lên bảng kể và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc  - Thi đọc cả bài. |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 73 : GIỚI THIỆU BẢNG NHÂN**

I. **Mục tiêu:** Giúp HS:

- Biết cách sử dụng bảng nhân.

- Củng cố bài toán về gấp 1 số lên nhiều lần.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng nhân trong toán 3.

III. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2**’** | 1**. Kiểm tra bài cũ**:  - Gọi 2 HS lên bảng thực hiện 4 phép tính chia.  - GV nhận xét, ghi điểm  2. **Bài mới:**  a. Giới thiệu bài  b. Giới thiệu bảng nhân  - GV treo bảng nhân lên bảng  - Yêu cầu HS đếm số hàng,cột.  3. **Hướng dẫn sử dụng bảng nh©n.**  - Hướng dẫn HS tìm kết quả .  d**. Luyện tập:**  \* Bài 1:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 4 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 2:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 3 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 3:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhận xét, ghi điểm.  3. **Củng cố - Dặn dò:**  - Nhận xét tiết học. | - 2 HS lên bảng,  - HS nhận xét.  - HS quan sát.  - Bảng có 11 hàng, 11 cột.    - HS theo dõi GV làm mẫu.  - HS thực hành.  - HS làm vào vở, 4 HS lên bảng.  - HS nhận xét.  - HS làm bài vào vở :   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Thừa số | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | | Thừa số | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | | Tích | 8 | 8 | 8 | 56 | 56 | 56 | 90 | 90 | 90 |   - HS nhận xét.  - 2 HS đọc đề bài.  - HS làm vào vở, 1 HS lên bảng :  Bài giải  Có số huy chương bạc là:  8 x 3 = 24 ( huy chương )  Tổng số huy chương và và bạc là:  24 + 8 = 32 ( huy chương )  Đáp số : 32 huy chương.  - HS nhận xét. |

-------------------------------------------------------------------------

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

---------------------------------------------------------------------------

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 15 : TỪ NGỮ VỀ DÂN TỘC – LUYỆN VỀ SO SÁNH**

I. **Mục tiêu** :

- Mở rộng vốn từ về các dân tộc , biết thêm 1 số dân tộc ở nước ta .

- Tiếp tục học biện pháp so sánh , đặt câu có hình ảnh so sánh .

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - KT miệng bài tập 2 ( T.14)    - Nhận xét cho điểm .  2. **Bài mới** :  a.GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Hướng dẫn làm bài tập  \* Bài 1 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Yêu cầu làm việc theo nhóm .  - Yêu cầu trình bày ý kiến .  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập.  - Yêu cầu làm việc theo nhóm .  - Yêu cầu trình bày ý kiến .  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Hướng dẫn h/s làm bài  - Yêu cầu h/s đọc kết quả đúng .  \* Bài 4:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Hướng dẫn h/s làm bài  - Yêu cầu h/s đọc kết quả đúng .  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - HS đọc y/c bài tập.  - Các nhóm thảo luận .  - Đại diện nhóm trình bày .   |  |  | | --- | --- | | Các dân tộc thiểu số ở phía Bắc | Tày,Nùng,Thái,Mường,Dao,  Hmông,Hoa,Tà-ôi,… | | Các dân tộc thiểu số ở miền Trung | Vân kiều,Cơ-ho,Khơ -mú,Ê-đê,Ba-na,Chăm,.. | | Các dân tộc thiểu số ở miền Nam | Khơ-me,Hoa,Xtiêng |   - HS đọc y/c bài tập.  - Các nhóm làm bài .  - Các nhóm lên trình bày .  a. Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộngbậc thang.  B,Những ngày lễ hội,đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên nhà rông để múa hát.  c. Để tránh thú dữ,nhiều dân tộc miền núi thường làm nhà sàn để ở.  d.Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc Chăm .  - HS đọc bài tập .  - HS làm bài vào vở .  - 1 h/s đọc , lớp theo dõi .  +Trăng tròn như quả bóng.  +Bé cười tươi như hoa .  +Đèn sáng như sao .  +Đất nước ta cong cong như chữ S.  -HS đọc bài tập .  - HS làm bài vào vở .  - 1 h/s đọc , lớp theo dõi :  a,Công cha nghĩa mẹ được so sánh như **núi Thái Sơn,**như **nước trong nguồn chảy ra.**  b,Trời mưa,đường đất sét trơn như **bôi mỡ.**  c,Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như **núi.** |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 15 : ÔN CHỮ HOA L**

I. **Môc tiêu :**

- Củng cố cách viết chữ hoa L thông qua bài tập ứng dụng

- Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ .

II. **Đồ dïng dạy học:**

- Mẫu chữ L

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  15’  15’  3’ | 1. **KT bài cũ :**  - KT vở tập viết của h/s.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. vHướng dẫn viết trên bảng con.  \* Luyện viết chữ hoa.  - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại  cách viết  - Yêu cầu h/s viết bảng con  - Gv nhận xét  \* Luyện viết từ ứng dụng “ Lê  Lợi”  - GV viết mẫu nhắc lại cách  viết.  - Yêu cầu h/s viết bảng con .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết câu ứng dụng  - GV viết mẫu .  - Yêu cầu h/s viết.  - GV nhận xét .  3. **Thực hành** :  - Yêu cầu h/s viết bài vào vở tập viết  - GV theo dõi .  - Chấm bài .  - Nhận xét.  4. **Củng cố - Dặn dò :**  - Nhận xét giờ học . | - HS tìm chữ hoa có trong bài L.  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - Hs viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở . |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

-----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 74 : GIỚI THIỆU BẢNG CHIA**

I. **Mục tiêu:** Giúp HS:

- Biết cách sử dụng bảng chia.

- Củng cố về tìm thành phần chưa biết trong phép chia.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | 1. **Kiểm tra bài cũ:**  - Gọi 1 số HS nêu kết quả p/nhân.  - GV nhận xét.  2. **Bài mới.**  a. Giới thiệu bài.  b. Giới thiệu bảng chia.  - Treo bảng chia lên bảng.  - Yêu cầu HS đếm số hàng, cột  - Yêu cầu HS đọc .  c. Hướng dẫn sử dụng bảng chia.  - Hướng dẫn HS tìm thương .  3. **Luyện tập**  \* Bài 1:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 4 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 2:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 4 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 3:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhận xét, ghi điểm.  - Gọi HS nêu yêu cầu của bài.  - Yêu cầu HS tự làm bài.  - GV nhận xét,  3. **Củng cố - Dặn dò :**  - Nhận xét giờ học . | - 5 HS nêu:  - HS nhận xét.  - HS quan sát.  - Có 11 hàng, 12 cột .  - HS đọc.  - HS quan sát theo dõi GV làm    - 4 HS lên bảng tìm kết quả.  - HS làm vào vở.    - HS đọc Y/c của bài.  - 4 hs làm bài.  -HS làm bài vào vở,  - 2 HS đọc đề bài.    - HS làm vào vở, 1 HS lên bảng  Bài giải  Minh đã đọc được số trang là:  132 : 4 = 33 (trang )  Minh còn phải đọc số trang là:  132 – 33 = 99 ( trang )  Đáp số: 99 trang  - HS nhận xét |

-------------------------------------------------------------------

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIÉT 30 : NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ :Mũi dao , con  dao, con muỗi, tủi than.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng  b. Hướng dẫn nghe viết  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi .  + Đoạn văn gồm mấy câu?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Những chữ nào phải viết  hoa?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó  - Yêu cầu viết bài vào vở.  - Chấm chữa bài .  3. Hướng dẫn làm bài tập  \* Bài 2:  - Yêu cầu h/s đọc bài tập  - GV trao bảng phụ và y/c ; h/s  làm .  - GV chữa .  \* Bài 3:  - Yêu cầu h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu h/s làm vào vở .  - GV chữa .  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s viết bảng, lớp viết bảng con  - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét  + 4 câu.  + Giữa trang vở.  + Đầu câu và âm đầu sau dấu chấm.  - HS viÕt bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào bảng phụ sau đại diện trình bày ý kiến.  -khung c*ửi* c*ưỡi* ngựa s*ưởi* ấm  -mát r*ượi* g*ửi* thư t*ưới* cây  - HS đọc .  - Lớp làm bài vào vở:  a,  -xâu kim,xâu cá,xâu xé,..  -sâu bọ,chim sâu,sâu sắc,nông sâu,….  b,  -bật đèn,bật lửa,tất bật,nổi bật,…  -bậc cửa,bậc thanh,cấp bậc,..  -thứ nhất,duy nhất,nhất trí,..  -nhấc lên,nhấc bổng,nhấc chân,.. |

----------------------------------------------------------------

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 8 : QUAN TÂM GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM , LÁNG GIỀNG( TIẾT 2)**

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu: - ThÕ nµo lµ quan t©m gióp ®ì hµng xãm, l¸ng giÒng.

- Sù cÇn thiÕt ph¶i quan t©m , gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng

2. HS biÕt quan t©m, gióp ®ì hµng xãm , l¸ng giÒng trong cuéc sèng hµng ngµy.

3. HS cã th¸i ®é t«n träng, quan t©m tíi hµng xãm, l¸ng giÒng.

II. **Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn** :

- Tranh minh ho¹ truyÖn, vë BT ®¹o ®øc, phiÕu giao viÖc.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2'  30’  10'  2' | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸  2**. D¹y häc bµi míi:**  a, H§1:Đánh giá hành vi  - MT: HS biÕt đánh giá hành vi,việc làm đối với hành xóm,láng giềng.  - C¸ch tiÕn hµnh :  -Gv nêu yêu cầu.  - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt chèt ý ®óng  - GV kÕt luËn :  Các việc a,d,e,g là những việc làm tốt.  Các việc b,c,đ là những không nên làm.  b, H§2: Xử lí tình huống và đóng vai  - MT: HS có kĩ năng ra quyết định và ứng xử đúng ®èi víi hµng xãm l¸ng giÒng.  - C¸ch tiÕn hµnh:  -Chia nhóm,phát phiếu giao việc,yêu cầu hs thảo luận.  - GV kÕt luËn .  3. **Cñng cè dÆn dß**:  GV nhËn xÐt giê häc . | - 2 HS nªu KL bµi häc tuÇn 12  - HS ®µm tho¹i tr¶ lêi c©u hái  - HS th¶o luËn nhãm ,®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. |

----------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

----------------------------------------------------------------------------

**TOÁN**

**TIẾT 75 : LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu**: Gióp häc sinh cñng cè vÒ:

- Kü n¨ng thùc hiÖn phÐp nh©n, chia sè cã 3 ch÷ sè víi sè cã 1 ch÷ sè.

- Gi¶i bµi to¸n vÒ gÊp 1 sè lªn nhiÒu lÇn, t×m trong c¸c phÇn b»ng nhau cña                1 sè. Gi¶i bµi to¸n b»ng 2 phÐp tÝnh.

- TÝnh ®é dµi đ­êng gÊp khóc.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1. **KT bµi cò:**  - Gäi h /s lªn b¶ng lµm 4 phép tính.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc .  b. LuyÖn tËp  \* Bµi 1(a,c  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 4 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 2: (a,b,c)  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 3 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 3:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhận xét, ghi điểm.  \* Bài 4:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?  - Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhận xét, ghi điểm.  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - NhËn xÐt tiÕt häc. | - 2 h/s làm    - 2 h/s đọc đề bài.  - 2 hs làm bài.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 3 hs làm bài.  - 2 h/s đọc đề bài.  - HS lµm vµo vë, 1 HS lªn b¶ng lµm  Bµi gi¶i:  Qu·ng ®­êng BC dµi sè mÐt lµ:  172 x 4 = 688 (m)  Qu·ng ®­êng AC dµi sè mÐt lµ:  172 + 688 = 860 (m)  §¸p sè: 860 m    - 2 HS ®äc ®Ò bµi  - HS lµm vµo vë, 1 h/s lªn b¶ng  Bµi gi¶i:  §· dÖt ®­îc sè ¸o len lµ:  450 : 5 = 90 (chiÕc ¸o)  Cßn ph¶i dÖt thªm sè ¸o len lµ  450 - 90 = 360 (chiÕc ¸o)  §¸p sè: 360 chiÕc ¸o  - HS làm bài vào vở. |

--------------------------------------------------------------

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 15 : NGHE – KỂ : GIẤU CÀY – GIỚI THIỆU VỀ TỔ EM**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn năng nói : Kể được nội dung chuyện tự nhiên hồn nhiên .

- Giọng kể vui khôi hài .

- Biết giới thiệu 1 cách mạnh dạn tự tin .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Tranh .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ.**  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ y/c giờ học  b. HD làm bài tập  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc bài tập .  - Giúp h/s nắm vững y/c bài tập  - GV mời 1 em khá – giỏi làm mẫu .  - Yêu cầu h/s tự làm vào vở .  - GV bao quát chung .  - Gọi 1 số em đọc bài trước lớp.  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - HS đọc  - Dựa theo bài làm miệng hs viết lại đoạn văn giới thiệu về tổ mình.  - HS làm vào vở .  - HS đọc bài – Nhận xét |

------------------------------------------------------------------------------- **SINH HOẠT LỚP**

**SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

-Sao trưởng đánh giá hoạt động. Nêu phương hướng tuần tới .

- Biết được ưu khuyết điểm trong tuần để phát huy và sửa chữa.

- Rèn kỷ năng phê và tự phê.

**II. Lên lớp:**

1.*Ổn định tổ chức* :

2.*Đánh giá :*

- Sao trưởng đánh giá.

- Tổ viên phát biểu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét.

a.*Về vệ sinh*: Sạch sẽ, có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt

b.*Học tập* : Có tiến bộ, ý thức học tập tốt .

- Một số em chưa có ý thức học tập .

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt.

3,Phương hướng: