**Tuần 16**

Thứ hai ngày 23 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 15 :**

\* 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 15.

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

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

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

**TOÁN**

**TIẾT 76 : LUYỆN TẬP CHUNG**

**I. Môc tiªu:** - Gióp HS:

+ RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh vµ gi¶i bµi to¸n cã 2 phÐp tÝnh **.**

+ Cñng cè vÒ gi¶m vµ gÊp 1 sè lªn nhiÒu lÇn.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  35’  2’ | **1.** 1. **KT bài cũ:**  - Gọi 2 HS lên bảng trả lời :  + GÊp 1 sè lªn nhiÒu lÇn ta lµm thế nào?  + Gi¶m 1sè ®i nhiÒu lÇn ta lµm thế nào?  - GV nhận xét, ghi điểm  **2. Bµi míi:**  **Bµi 1**:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - GV yªu cÇu HS nªu c¸ch t×m thừa số ch­a biÕt .  - Gọi 4 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  **Bµi 2**:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - Gọi 4 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  **Bµi 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.  **Bµi 4**:(cột 1,2,4)  - GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - GV yªu cÇu HS nªu c¸ch t×m thừa số ch­a biÕt .  - Gọi 4 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 HS lên bảng trả lời .  - HS nªu yªu cÇu bµi tËp   * 4 hs làm bài.  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Thừa số | 324 | 3 | 150 | 4 | | Thừa số | 3 | 324 | 4 | 150 | | TÝch | 972 | 972 | 600 | 600 |   - 2HS nªu bµi tËp.  - 4 hs làm bài.  - 2 h/s đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  - 1 hs làm bài.  Bµi gi¶i  Sè m¸y b¬m ®· b¸n lµ:  36 : 9 = 4 (c¸i)  Sè m¸y b¬m cßn l¹i lµ:  36 - 4 = 32 (c¸i)  §¸p sè: 32 c¸i m¸y b¬m  - 2 h/s đọc đề bài.  - 4 hs làm bài. |

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 46 + 47 ĐÔI BẠN**

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 tõng ®o¹n 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 “Nhà rông ở Tây Nguyên” .  - 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 .  \* Đọc câu  - Yêu cầu h/s đọc.  \* Đọc đoạn trước lớp  - Yêu cầu mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* 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 lần lượt các câu hỏi .  - GV nhận xét và bổ sung .  - 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 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 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 3 nhóm.  - Các nhóm thi đọc  - HS quan sát tranh.  - 2 h/s xếp tranh .  - HS kể theo đoạn .  - 3 h/s nối tiếp kể 3 đoạn .  - 1 h/s kể toàn câu. |

#### ------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2013

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 77 : LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC**

**I**. **Môc tiªu**: Giúp HS:

- Bước đầu cho HS làm quen với biểu thức và giá trị của biểu thức.

- Hs biết tính giá trị của các biểu thức đơn giản.

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 làm 3 phép tính chia.  - GV nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới:**  **a.Làm quen với biểu thức-Một số ví dụ về biểu thức**  -Nêu các ví dụ về biểu thức đơn giản.  -Viết bảng:126+51.Nói:Đây là biểu thức 126+51  -Gọi 2 hs nhắc lại.  -Viết tiếp:62 – 11,nói:Ta có biểu thức 62 trừ 11  Viết tiếp:13 x 3,gọi hs nêu biểu thức.  Làm tương tự với các biểu thức:84:4;125 +10 - 4  **b.Giá trị của biểu thức.**  - Xét biểu thức:126+51  - Yêu cầu HS tính kết quả.  Nói:Giá trị của biểu thức:126+51 là 177  Làm tương tự với các biểu thức khác.  **c. Thực hành:**  3. **Luyện tập**  \* Bài 1:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  -Gv làm mẫu.  - 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.  3. **Củng cố - Dặn dò :**  - Nhận xét giờ học . | - 3HS lên bảng.  - HS nhận xét.  - HS lắng nghe.  - 2 hs nhắc lại.  - 2 hs nêu.  - HS tính kết quả: 126+51=177        - HS đọc y/c của bài.  - 4 hs làm bài.  a,125 + 18 =143  Giá trị của biểu thức 125 + 18 là 143  b,161 - 150 =11  Giá trị của biểu thức 161 - 150 là 11  c,21 x 4=84  Giá trị của biểu thức 21 x 4 là 84  d,48 :2 =24  Giá trị của biểu thức 48 : 2là 24  - 3 hs làm bài.  -HS làm bài vào vở, |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT31 : ĐÔI BẠN**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn 3 trong bài.

- 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:**  - Làm miệng bài 2 (tiết 15).  - 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 viết gồm mấy câu?  + Tên bài ở vị trí nào ?  + Những chữ nào phải viết hoa?  + Lời của bố 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 .  **4. Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng  - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét.  + 5 câu.  + Giữa trang vở.  + Chữ đầu câu và danh từ riêng.  + Hs trả lời.  - HS viÕt bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc  - HS làm bài vào vở  - 2 em đọc :  A,-(châu,trâu):Bạn em đi chăn **trâu**,bắt được nhiều **châu** chấu.  -(chật,trật):Phòng họp **chật** chội và nóng bức nhưng mọi người vẫn rất **trật** tự.  -(chầu,trầu):Bọn trẻ ngồi **chầu** hẫu,chờ bà ăn **trầu** rồi kể chuyện cổ tíc.  B,-(bão,bảo):Mọi người **bảo** nhau dọn dẹp đường làng sau cơn **bão.**  **-**(vẽ,vẻ):Em **vẽ** mấy bạn **vẻ** mặt tươi vui đang trò chuyện.  -(sữa,sửa):Mẹ em cho em bé uống **sữa** rồi **sửa** soạn đi làm.  - Lớp theo dõi và chữa bài vào vở |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 48 : VỀ QUÊ NGOẠI**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

+ Đọc trôi chảy , biÕt nghØ h¬i hîp Lý.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc .

- Học thuộc lòng 10 dßng thơ ®Çu.

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Tranh vẽ.

III. **Hoạt động dạy- học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32'  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại chuyện Đôi bạn và trả lời câu hỏi.  - GV nhận xét và ghi 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 .  \* Đọc dòng thơ  - Yêu cầu h/s đọc .  - Nhận xét.  \* Đọc khổ trước lớp.  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ.  - Từ : Hương trời, chân đất , quê  ngoại, bất ngờ.  - 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.  + Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê?  + Quê ngoại bạn ở đâu?  + Bạn nghĩ gì về những người            làm ra hạt gạo?  - GV nhận xét và bổ sung từng  khổ .  4. **Luyện đọc lại :**  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d theo đọc 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 dòng.  - Mỗi em đọc 1 khổ  - HS đọc theo nhóm đôi .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - 1h/s đọc toàn bài  - 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 25 tháng 12 năm 2013

**TOÁN**

**TIẾT 78 :TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC**

**I. Môc tiªu:** Gióp HS:

+ Biết tính nhẩm giá trị của biểu thức dạng chỉ có phép cộng,trừ hoặc chỉ có tính nhân,chia.

+ Biết áp dụng tính giá trị của biểu thức vào điền dấu < ,> ,=

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  35'  15'  2' | 1. **KT bµi cò** :  - Gọi 3 HS tính giá trị của 3 biểu thức .  - GV nhận xét và cho điểm.  2. **Bµi míi**:  a. Giíi thiÖu bµi  b. Nêu hai quy tắc tính giá trị của các biểu thức.  \*Đối với các biểu thức chỉ có phép cộng,trừ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.  -Viết biểu thức:60 +20 - 5  -Cho hs nêu lại cách làm.  -Nêu quy tắc.  \*Đối với các biểu thức chỉ có phép nhân,chia cũng thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.  -Viết biểu thức:49 : 7 x 5  -Cho hs nêu lại cách làm.  -Nêu quy tắc.  c. Thùc hµnh:  Bµi 1:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 4 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  Bµi 2:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 4 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  Bµi 3:  - Gọi 2 h/s đọc đề bài.  - Gọi 3 hs làm bài.  - GV chữa bài, ghi điểm.  **4. Cñng cè - dÆn dß:**  - Nªu l¹i ND bµi.  -Nhận xét giờ học. | -3 HS tính .  - HS nghe.  -Hs thực hiện.  -Hs nêu lại cách làm.  - 2 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.  - 4 hs làm bài. |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 16 : TỪ NGỮ VỀ NÔNG THÔN – THÀNH THỊ , DẤU PHẨY**

I. **Mục tiêu** :

- Nªu ®­îc mét sè tõ ng÷ nãi vÒ chñ ®iÓm thµnh thÞ vµ n«ng th«n .

- §Æt ®­îc dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong ®o¹n v¨n.

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.15)    - 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 h/s làm bài vào vở .  - GV chữa bài, ghi điểm.  \* Bài 2:  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - Yêu cầu h/s thảo luận .  - Yêu cầu trình bày trước lớp .  a. Ở thành phố ?  b. Ở nông thôn?  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - HD h/s làm bài  - Yêu cầu h/s làm bài .  - GV chữa bài .  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS làm bài .  a,Một số thành phố ở nước ta:Hà Nôi,Hải Phòng,Thành phố Hồ  Chí Minh,Cần Thơ.  b,Hs kể.  - HS đọc y/c bài tập.  - Các nhóm làm bài .  - Các nhóm lên trình bày .  a,Ở thành phố  - Sự vật: Đường phố, nhà cao  tầng, đèn cao áp,…  - Công việc: Kinh doanh, chế  tạo,..  b,Ở nông thôn  - Sự vật: Nhà lá, lũy tre, …  - Công việc: Cày cấy, chăn nuôi,…  - HS đọc bài tập .  - 3 h/s lên bảng, lớp làm bài  vào vở  - Nhận xét. |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 16 : ÔN CHỮ HOA M**

I. **Muc tiêu** :

- ViÕt ®óng ch÷ hoa M .

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

II. **Đồ dung dạy học** :

- Mẫu chữ M

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  32’  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 .  - GV nhận xét  \* Luyện viết từ “Mạc Thị Bưởi”.  - 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 .  c. **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 M,T,B.  - 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 “ Một , Ba”.  - HS viết bài vào vở . |

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

Thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( TIẾP)**

**I. Môc tiªu:** Gióp HS

- BiÕt c¸ch tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc cã c¸c phÐp céng, trõ, nh©n, chia.

- Áp dụng cách tính giá trị của biểu thức để nhận xét giá trị đúng,sai của biểu thức.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  35'  2' | **1. KT bµi cò:**  - Gọi 3 HS tính giá trị của 3 biểu thức .  - GV nhận xét và cho điểm.  **2. Bµi míi:**  - GV viÕt lªn b¶ng 60 + 35 : 5  + Em h·y nêu các phép tính trong biểu thức này ?  + Em h·y tÝnh gi¸ cña biÓu thøc trªn ?  + Gọi hs nêu lại cách tính.  - GV viÕt b¶ng 86 - 10 + 4.  + Em h·y ¸p dông qui t¾c ®Ó tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc ?  - GV gäi HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh .  **3.** **Thùc hµnh :**  ***\**** Bµi 1.  - GV gäi HS đọc bµi tËp .  - GV yªu cÇu HS lµm vµo vë .  +Gọi 2 HS lªn b¶ng lµm  - GV gäi HS nhËn xÐt .  - GV nhËn xÐt , ghi ®iÓm .  ***\**** Bµi 2.  - GV gäi HS đọc bµi tËp .  - GV yªu cÇu HS lµm vµo vë .  +Gọi 2 HS lªn b¶ng lµm  - GV gäi HS nhËn xÐt .  - GV nhËn xÐt , ghi ®iÓm .  ***\**** Bµi 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.  **4**. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học .  - NhËn xÐt giê häc**.** | - 3 h/s lªn b¶ng lµm.  - NhËn xÐt.  - HS quan s¸t  - Phép cộng và phép chia.  - 1 HS tÝnh:  60 + 35 : 5 = 60 + 7  = 67  - HS nêu.  - HS quan s¸t .  - HS lµm vµo nh¸p.  + 1HS lªn b¶ng  86 - 10 x 4 = 86 - 40  = 46  - 1HS nªu c¸ch tÝnh  - 2HS đọc.  - HS lµm vµo vë.  + 2HS lªn b¶ng lµm  a,253 + 10 x 4 = 253+ 40  = 293  41 x 5 - 100 = 201 - 100  = 101  93 - 48 : 8 = 93 - 6  = 87  b, 500+6 x 7 = 500 + 42  =542  30 x 8 +50 = 240 +50  = 290  69 +20 x 4 = 69 + 80  = 149  - HS nhËn xÐt  - 2HS đọc.  - HS lµm vµo vë.  + 2HS lªn b¶ng lµm  - 2 h/s đọc đề bài.  - 1 hs tóm tắt.  - 1 hs làm bài.  Bµi gi¶i  C¶ mÑ vµ chÞ h¸i ®­îc sè t¸o lµ:  60 + 35 = 95 (qu¶)  Mçi hép cã sè t¸o lµ:  95 : 5 = 19 (qu¶)  §¸p sè: 19 qu¶  - HS nhËn xÐt bµi b¹n. |

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

**CHÍNH TẢ ( NHỚ -VIẾT**

**VỀ QUÊ NGOẠI**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nhí viết chính xác 10 dòng trong bài ®óng h×nh thøc thÓ th¬ lôc b¸t .

- 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 :Châu chấu, chật chội, trật tự.  - 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  + Cách trình bài như thế nào?  + Chữ cái đầu câu viết như thế 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 .  - GV chữa .  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 3 h/s viết bảng, lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét.  + 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  \* Lời giải  a. Công **ch**a như núi Thái Sơn  Nghĩa mẹ như nước **tr**ong nguồn chảy ra  Một lòng thờ mẹ kính **ch**a  Cho **tr**òn **ch**ữ hiếu mới là đạo con  b. **Lưỡi, những, thẳng, lưỡi ;thuở, tuổi nửa, tuổi đã .** |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 9 :BIẾT ƠN THƯƠNG BINH LIỆT SĨ**

I. **Môc tiªu:**

1. HS hiÓu: Th­¬ng binh liÖt sÜ lµ nh÷ng ng­êi ®· hi sinh x­¬ng m¸u v× tæ quèc,          nh÷ng viÖc c¸c em cÇn lµm ®Ó tá lßng biÕt ¬n th­¬ng binh liÖt sÜ.

2. HS biÕt lµm nh÷ng c«ng viÖc phï hîp ®Ó tá lßng biÕt ¬n c¸c th­¬ng binh liÖt sÜ.

3. HS cã th¸i ®é t«n träng, biÕt ¬n c¸c th­¬ng binh, liÖt sÜ, gia ®×nh liÖt sÜ.

II. **Tài liệu và phương tiện** :

- Vở bài tập Đạo đức 3.

III**. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2'  30'  2' | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  - Gọi HS nªu nh÷ng hµnh vi tèt vÒ t×nh lµng, nghÜa xãm.  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.  2. **D¹y bµi míi:**  \* Khëi ®éng :Cho hs hát.  \* H§1: Ph©n tÝch truyÖn  - MT: HS biÕt thÕ nµo lµ th­¬ng binh liÖt sÜ , cã th¸i ®é biÕt ¬n ®èi víi c¸c th­¬ng binh vµ gia ®×nh liÖt sÜ.  - C¸ch tiÕn hµnh:  -Kể chuyện:Một chuyến đi bổ ích  -Hướng dẫn hs đàm thoại theo các câu hỏi.  \* KL: Th­¬ng binh liÖt sÜ lµ nh÷ng ng­êi ®· hy sinh x­¬ng m¸u v× tæ quèc.Chúng ta phải biết ơn và kính trọng ¸c th­¬ng binh vµ gia ®×nh liÖt sÜ.  \* H§2: Tho¶ luËn nhãm  - MT: HS biÕt ®­îc 1 sè viÖc cÇn lµm ®Ó tá lßng biÕt ¬n th­¬ng binh vµ gia ®×nh liÖt sÜ vµ nh÷ng viÖc kh«ng nªn lµm.  - C¸ch tiÕn hµnh:  +Chia nhóm  +Gọi đại diện trình bày.  \*KL:Các việc a,b,c là những việc nên làm;việc d không nên làm.  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t bµi, nhËn xÐt giê häc. | - HS nªu nh÷ng hµnh vi tèt vÒ t×nh lµng, nghÜa xãm  - Hs trả lời các câu hỏi.  +Hs chia nhóm  +Đại diện trình bày. |

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

Thứ sáu ngày 27 tháng 12 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**LUYỆN TẬP**

**I. Môc tiªu:**

- Gióp HS cñng cè vÒ tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã d¹ng:

- ChØ cã c¸c phÐp tÝnh céng, trõ.

- ChØ cã c¸c phÐp tÝnh nh©n, chia.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  35'  2' | 1. **KT bµi cò:**  - Gọi 3 HS tính giá trị của 3 biểu thức .  - GV nhận xét và cho điểm.  2. **LuyÖn tËp:**  **Bµi 1**: Gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV yªu cÇu HS lµm vµo vë.  + 2 HS lªn b¶ng lµm.  - GV gäi HS nhËn xÐt .  - GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm.  **Bµi 2** : Gäi HS nªu yªu cÇu BT.  - Gäi HS nªu c¸ch tÝnh ?  - GV yªu cÇu HS lµm vµo vë.  + 2 HS lªn b¶ng lµm.  - GV gäi HS nhËn xÐt .  - GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm.  **Bµi 3**: Gäi HS nªu yªu cÇu BT .  Gäi HS nªu c¸ch tÝnh ?  -Gọi 2 hs làm bài.  - GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt.  - GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm  **3. Cñng cè - dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học . | - 3 em lªn b¶ng lµm bµi.  - 2 HS nªu yªu cÇu BT .  - HS lµm vµo vë .  + 2 HS lªn b¶ng lµm.  a,125 - 85 + 80 = 40 + 80  = 120  21 x 2 x 4 = 42 x 4  = 168  b, 68 + 32 – 10 = 100 – 10  = 90  147 : 7 x 6 = 21 x 6  = 126  - HS nhËn xÐt bµi b¹n .  - 2 HS nªu yªu cÇu .  - 1 HS nªu.  - 2 HS lªn b¶ng lµm.  a,375 – 10 x 3= 375 – 30  = 345  64 : 8 +30 = 8 + 30  = 38  b, 306 +93 : 3 = 306 + 31  = 337  5 x 11 – 20 = 55 -20  = 35  - 2HS ®äc bµi;  - 2HS nªu.  - HS làm bài.  a,81 : 9 +10 = 9 +10  = 19  20 x 9 : 2 = 180 :2  = 90  b,11 x 8 – 60 = 88- 60  = 28  12 + 7 x 9 = 12 +63  = 75 |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 16 : NGHE – KỂ : KÉO CÂY LÚA LÊN**

**NÓI VỀ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn năng nói : Nghe kÓ l¹i ®­îc c©u chuyÖn KÐo c©y lóa lªn .

- Giọng kể vui khôi hài .

- B­íc ®Çu biÕt kÓ vÒ thµnh thÞ, n«ng th«n dùa theo gîi ý.

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 bài làm (t.15)  -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 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 lên bảng.  - HS đọc  - Lớp theo dõi .  - HS làm vào vở .  - HS đọc bài – Nhận xét. |

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

**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 (Th¶o , Minh, Trang)

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

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 17**

Thứ hai ngày 30 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 16:**

\* 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 16.

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

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

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

**TOÁN**

**TIẾT 80 : TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( TIẾP)**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

- BiÕt thùc hiÖn tÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc ®¬n gi¶n cã dÊu ngoÆc.

- LuyÖn gi¶i to¸n b»ng 2 phÐp tÝnh .

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  32'  2' | 1. **KT bµi cò**:  - Gọi 2 HS tính giá trị của 2 biểu thức .  125 - 85 + 80 147 : 7 x 6  - GV nhận xét và cho điểm.  2. **Bµi míi:**  a.GT bµi ghi b¶ng  b.HD tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc .  \* HS n¾m ®­îc qui t¾c tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc khi cã dÊu ngoÆc.  - GV viÕt b¶ng:  30 + 5 : 5  -Gọi hs nêu thứ tự các phép tính cần làm.  -Muốn thực hiện phép tính 30+5 trước rồi mới chia cho 5 ta có thể kí hiệu như thế nào?  -Gv nêu: Muốn thực hiện phép tính 30+5 trước rồi mới chia cho 5 người ta viết thêm kí hiệu ngoặc () vào như sau: (30 + 5 ) : 5 rồi quy ước là:Nếu biểu thức có dấu ngoặc thì trước tiên phải thực hiện phép tính trong ngoặc.  -Yêu cầu hs tính cụ thể theo quy ước đó.  -Gọi hs nêu lại cách làm.  - GV viÕt b¶ng biÓu thøc :  3 x (20 - 10)  -Gọi hs thực hiện theo quy ước.  -Gv nêu quy tắc.  -Cho cả lớp đọc để ghi nhớ quy tắc.  c**.** Thùc hµnh :  \* Bµi 1: - Gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gọi hs nêu cách làm.  -Gọi 4 hs làm bài.  -Gọi 2 hs nhận xét.  -Gv nhận xét .  \* Bµi 2 : Gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gọi hs nêu cách làm.  -Gọi 4 hs làm bài.  -Gọi 2 hs nhận xét.  -Gv nhận xét .  \*. Bµi 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.  4. **Cñng cè - dÆn dß:**  - Nªu l¹i quy t¾c cña bµi ?  -Nhận xét giờ học. | + 2 HS lªn b¶ng mçi HS lµm 1 phÐp tÝnh.    -Thực hiện phép chia trước rồi thực hiện phép cộng sau.  -Hs thảo luận.  -Hs nêu:30 cộng với 5 bằng 35;35 chia cho 5 bằng 7.  -Hs nêu:thực hiện phép tính trong ngoặc trước.  -Hs thực hiện.  3 x ( 20 - 10 ) = 3 x 10  = 30  - 2HS nªu yªu cÇu BT  - HS nêu.  - 4 hs làm bài.  a,25 - ( 20 - 10) = 25 - 10  = 15  80 - (30 + 25) = 80 - 55  = 25.  b, 125 + (13 + 7) =125 + 20  =145  416 – (25 – 11) = 416 – 14  = 402  -2 hs nhận xét.  -Hs chữa bài.  - 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - 4 hs làm bài.  a,  ( 65 + 15 ) x 2 = 80 x 2  = 160  48 : (6 : 3) = 48 : 2  = 24  b,  ( 74 - 14 ) : 2 = 60 : 2  = 30 .  81 : (3 x 3 ) = 81 : 9  = 9  -2 hs nhận xét.  -Hs chữa bài.  - 2 h/s đọc đề bài.  -1 hs tóm tắt.  -1 hs làm bài.  Bµi gi¶i  Cách 1:  Số sách xếp trong mỗi tủ là:  240 : 2 = 120(quyÓn)  Số sách xếp trong mỗi ngăn là:  120 : 4 = 30(quyÓn)  Đáp số : 30 quyÓn    Cách 2:  Sè ng¨n s¸ch c¶ 2 tñ cã lµ:  4 x 2 = 8 (ng¨n)  Sè s¸ch mçi ng¨n cã lµ:  240 : 8 = 30 (quyÓn)  Đáp số : 30 quyÓn |

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 49 + 50 : MỒ CÔI XỬ KIỆN**

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'  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc và trả lời câu hỏi bài:Về quê ngoại.  - 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 .  -Cho hs quan sát tranh minh họa.  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu:  - Yêu cầu h/s đọc.  \* Đọc đoạn trước lớp:  - Yêu cầu mỗi em đọc 1 đoạn  Giải nghĩa từ.:Mồ côi,bồi thường.  \* Đọc từng đoạn trong nhóm  - GV theo dõi  \* Đọc đồng thanh  3. **Tìm hiểu bài :**  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi  - Gọi Hs nêu lần lượt các câu hỏi trong sgk.  +Câu chuyện có những nhân vật nào?  +Chủ quán kiện bác nông dân về việc gì?  +Tìm câu nêu rõ lí lẽ của bác nông dân? +Tại sao Mồ Côi bảo bác nông dân xóc 2 đồng bạc đủ 10 lần?  +Em hãy thử đặt một tên khác cho truyện?  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn .  - Yêu cầu h/s nêu ý nghĩa câu 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 quan sát tranh minh họa.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - 3 em đọc 3 đoạn  - HS đọc theo nhóm ( 3 nhóm)  -Hs giải nghĩa.  -Hs đọc theo nhóm.  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét  -Hs trả lời.  -Về tội bác vào quán hít mùi thơm của lượn quay,gà luộc,vịt rán mà không trả tiền.  -Hs trả lời.  -Vị quan tòa thông minh,phiên xử thú vị.  -Hs nêu.  - 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  - 1 h/s kể toàn câu chuyện. |

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

Thứ ba ngày 31 tháng 12 năm 2013

**ÂM NHẠC**

GV âm nhạc soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 81 : LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu** : Gióp HS cñng cè vÒ:

- KÜ n¨ng thùc hiÖn tÝnh gi¸ cña biÓu thøc.

- So s¸nh gi¸ trÞ cña biÓu thøc víi 1 sè.

- XÕp h×nh theo mÉu .

II**. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2'  35'  2' | 1. **KT bµi cò :**  -Gọi 2 hs nêu quy tắc tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc.  - GV nhËn xÐt .  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  b. LuyÖn tËp:  \* Bµi 1.  - Gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gọi hs nêu cách làm.  -Gọi 4 hs làm bài.  -Gọi 2 hs nhận xét.  -Gv nhận xét .  \* Bµi 2 :  - Gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gọi hs nêu cách làm.  -Gọi 4 hs làm bài.  -Gọi 2 hs nhận xét.  -Gv nhận xét .  \* Bµi 3: (dòng 1)  - Gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gọi hs nêu cách làm.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Gọi 2 hs nhận xét.  -Gv nhận xét .  \* Bµi 4 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - GV yªu cÇu HS nªu c¸ch xÕp .  - GV nhËn xÐt.  -Yªu cÇu HS nªu xÕp .  3. **Củng cố dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 HS nªu .  - NhËn xÐt.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - 1HS nªu .  - 4 hs làm bài.  a,238 - (55 - 35) = 238 - 20  = 218  175 - (30+20) =175 – 50  =125  b,  84 : ( 4 : 2 ) = 84 : 2  = 42  (72 +18) x 3 = 90 x 3  = 270  -2 hs nhận xét.  -Hs chữa bài.  - 2 HS nªu yªu cÇu BT.  - 2 HS nªu .  a,( 421 - 200 ) x 2 = 221 x 2  = 442  421 - 200 x 2 = 421 - 400  = 21  b,  90 + 9 : 9 = 90 +1  = 91  (90 +9) :9 = 99 :9  = 11  c,  48 x 4 : 2 = 192 :2  = 96  48 x (4 :2) = 48 x 2  = 96  d,  67 – (27 +10) = 67 - 37  = 30  67 – 27 +10 = 40 +10  = 50  -2 hs nhận xét.  -Hs chữa bài.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - 1HS nªu .  - 2 hs làm bài.  ( 12 + 11) x 3 > 45  30 <(70+23) :3  -2 hs nhận xét.  -Hs chữa bài.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS nªu c¸ch xÕp .  - HS nhËn xÐt .  -Hs xếp. |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 33 : VẦNG TRĂNG QUÊ 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.

- 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 có âm đầu là tr / ch.  -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 :  + Vầng trăng được tả như thế nào?  + Bài này gồm mấy đoạn ?  + Chữ cái đầu câu viết 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 bảng phụ .  - 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 - Nhận xét  + 2 đoạn.  + Viết lùi vào 1ô, viết hoa đầu dòng.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào bảng phụ.  - Hs trình bày:  Cây **gì** gai mọc đầy mình  Tên gọi như thể bồng bềnh bay lên  Vừa thanh,vừa **dẻo** lại bền  Làm **ra** bàn ghế ,đẹp **duyên** bao người?  Là cây mây  Cây **gì** hoa đỏ như son  Tên gọi như thể gọi tên ăn liền  Tháng ba,đàn sáo huyên thuyên  **Ríu ran** đến đậu đày trên các cành?  Là cây gạo |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 51 : ANH ĐOM ĐÓM**

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'  12'  5'  2' | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại chuyện Mồ Côi xử kiện và trả lời câu hỏi.  - 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 .  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc dòng thơ  - Yêu cầu h/s đọc .  - Nhận xét.  \* Đọc khổ trước lớp .  - Từ : Mặt trời, gác núi, cò bợ.  - Yêu cầu h/s đọc.  \* Đọc nhóm  - Yêu cầu h/s đọc theo nhóm đôi.  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài**  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  + Anh Đóm lên đèn đi đâu?  + Anh Đóm thấy cảnh gì trong  đêm?  + Tìm hình ảnh đẹp của anh Đóm?  - GV nhận xét và bổ sung .  4. **Luyện đọc lại**  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d đọc 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.  - Nhận xét.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 dòng  - HS giải nghĩa.  - 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 1 tháng 1 năm 2014

**TOÁN**

**TIẾT 83 : LUYỆN TẬP CHUNG**

I **Môc tiªu:** Gióp HS cñng cè vÒ:

- RÌn kÜ n¨ng tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc

- RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n b»ng 2 phÐp tÝnh.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  35'  2' | 1. **KT bµi cò** :  - 3 HS nªu l¹i c¸c quy t¾c tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.  - GV nhËn xÐt .  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. LuyÖn tËp  \* Bµi 1:  - Gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gọi hs nêu cách làm.  -Gọi 4 hs làm bài.  -Gọi 2 hs nhận xét.  -Gv nhận xét .  \* Bµi 2:(dòng 1)  Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - GV gọi hs nêu cách làm.  -Gọi 2 hs làm bài.  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm .  \* Bµi 3: (dòng 1)  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  -Gọi 2 hs làm bài.  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm .  \* Bµi 4: Trò chơi:Ai nhanh ai đúng  -Gv cho hs lập thành 2 đội chơi,mỗi đội 5 em.  -Nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi.  -Tổ chức cho hs chơi.  \* Bµi 5:  - 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 giờ học . | -3 Hs nêu.  - 1HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - 2HS nªu c¸ch tÝnh.  - 4 hs làm bài.  324 - 20 + 61 = 304 +61  = 365  188 +12 – 50 = 200 -50  =150  21 x 3 : 9 = 63 : 9  = 7  40 : 2 x 6 = 20 x 6  = 120  - 2HS nªu yªu cÇu .  - 2 hs làm bài.  15 + 7 x 8 = 15 + 56  = 71  90+ 28 : 2 = 90 + 14  = 104  - 2HS nªu yªu cÇu .  - 2 hs làm bài.  123 x (42 - 40) = 123 x 2  = 246  72 : (2 x 4) = 72 : 8  = 9  - Hs lập thành 2 đội chơi.  -Hs chơi ;tuyên dương đội thắng cuộc.  - 2HS đọc .  Tãm t¾t :  Cã : 800 c¸i b¸nh  1 hép xÕp : 4 c¸i b¸nh  1 thïng cã : 5 hép  Cã :…thïng b¸nh ?  - 1hs làm bài.  Bµi gi¶i  Cách 1:  Sè hép b¸nh xÕp ®­îc lµ:  800 : 4 = 200 (hộp)  Sè thïng b¸nh xÕp ®­îc lµ:  200 : 5 = 40 (thïng)  Đáp số : 40 thïng.  Cách 2:  Số bánh được xếp trong mỗi thùng là:  4 x 5 =20 (cái bánh)  Sè thïng b¸nh lµ:  800 : 20 =40(thïng)  Đáp số: 40 thïng |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 17 : ÔN VỀ TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM – ÔN CÂU AI THẾ NÀO ?**

**DẤU PHÂY**

I. **Mục tiêu** :

- Ôn về từ chỉ đặc điểm người và sự vật .

- Ôn mẫu câu Ai thế nào ?

- Tiếp tục ôn về dấu phẩy.

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 1 ( T 135)    - 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 .  - Hướng dẫn h/s làm bài .  - Yêu cầu h/s làm bài vào vở .  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Hướng dẫn h/s đặt câu theo mẫu .Ai thế      nào?  - Yêu cầu h/s làm bài .    - Nhận xét.  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Hướng dẫn h/s nắm nội dung bài .  - GV treo bảng phụ .  - GV chữa chung.  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | -1 HS lên bảng.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS làm bài .  - 1 h/s đọc đáp án đúng .  - HS đọc y/c bài tập.  - HS theo dõi .  - HS làm bài .  +Bác nông dân rất chăm chỉ chịu khó.  + Bông hoa trong vườn thật tươi tắn.  + Buổi sớm hôm qua lạnh buốt  - HS đọc bài tập .  - HS lên bảng làm .  A,ếch con ngoan ngoãn,chăm chỉ và thông minh.  B,Nắng cuối thu vàng ong,dù giữa trưa cũng chỉ dìu dịu.  C,Trời xanh ngắt trên cao,xanh lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.  - Nhận xét. |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 17 : ÔN CHỮ HOA N**

I. **Muc tiêu :**

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

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

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Mẫu chữ N

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  32’  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 h.ợp nhắc lại      cách viết.  - Yêu cầu h/s viết bảng con  - Gv nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng “Ngô Quyền”  - 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 N,Q  Đ, 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 “ Đường, Nghệ  Non.  - HS viết bài vào vở . |

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

Thứ năm ngày 2 tháng 1 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 84 : HÌNH CHỮ NHẬT**

**I. Môc tiªu:** Gióp HS n¾m ®­îc .

- H×nh ch÷ nhËt cã 4 c¹nh trong ®ã cã hai c¹nh ng¾n b»ng nhau vµ hai c¹nh dµi  b»ng nhau. Bèn gãc cña h×nh ch÷ nhËt ®Òu lµ 4 gãc vu«ng .

- VÏ vµ ghi tªn ®­îc h×nh ch÷ nhËt .

**II. §å dïng d¹y häc :**

- Hộp cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt .

**III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  35'  3' | **1. KT bài cũ:**  - Gọi 2 HS tính giá trị của 2 biểu thức .  125 - 85 + 80 147 : 7 x 6  - GV nhận xét và cho điểm.  **2. Bµi míi:**  **a. Giíi thiÖu h×nh ch÷ nhËt .**  - GV vÏ lªn b¶ng HCN ABCD vµ yªu cÇu HS gäi tªn h×nh .  A B    D C  - C¹nh AB vµ CD dµi b»ng nhau  - C¹nh AD vµ BC ng¾n b»ng nhau .  - VËy HCN: ABCD cã  AB = CD ; AD = BC  **b. Thùc hµnh** :  \* Bµi 1 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV yªu cÇu dïng th­íc vµ ª ke ®Ó kiÓm tra l¹i .  \* Bµi 2 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT  - GV yªu cÇu HS dïng th­íc ®Ó ®o ®é dµi c¸c c¹nh cña 2 HCN sau ®ã nªu kÕt qu¶ .  - GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm  \* Bµi 3 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT .  - GV yªu cÇu HS th¶o luËn theo cÆp ®Ó t×m tÊt c¶ HCN .  - GV nhËn xÐt  \* Bµi 4 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT .  - GVHD HS vÏ .  -GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm  **3. Cñng cè dÆn dß:**  - Nªu ®Æc ®iÓm cña HCN ?  - Nhận xét giờ học . | -2 HS tính.  - HS quan s¸t h×nh ch÷ nhËt .  - HS ®äc : HCN: ABCD.  - HS nh¾c l¹i : AB = CD ; AD = BC  - HCN ABCD cã 4 gãc còng lµ gãc vu«ng  - 1 HS nªu yªu cÇu BT .  - HS lµm theo yªu cÇu cña GV  HCN lµ : MNPQ vµ RSTU cßn l¹i c¸c h×nh kh«ng ph¶i lµ HCN .  - 1 HS nªu yªu cÇu BT .  - Đé dµi : AB = CD = 4cm  AD = BC = 3cm  - Đé dµi : MN = PQ = 5 cm  MQ = NP = 2 cm  **-**1 HS nªu yªucÇu BT .  - HS nªu : C¸c HCN lµ :  ABNM, MNCD, ABCD  - 1 HS nªu yªu cÇu BT .  - HS vÏ .  - HS nhËn xÐt |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE - VIẾT)**

**TIẾT 34 : ÂM THANH THÀNH PHỐ**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nhí viết chính xác néi dung.

- Làm đúng bài tập ph©n biÖt tiÕng cã vần khó ui/uôi,tiếng bắt đầu bằng d/gi,r.

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** :  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ ; y/c giờ học  b. Hướng dẫn nghe viết  - GV đọc bài viết .  - 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 bảng phụ .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  \* Bài 3:  - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm vào bảng phụ .  - Gọi h/s đọc đáp án .  - GV chữa .  4. **Củng cố - Dặn dò :**  - Nhận xét giờ học . | - HS theo dõi.  - HS trả lời - Nhận xét.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc .  - HS làm bài vào bảng phụ.  - 1 em trình bày.   |  |  | | --- | --- | | ui | Củi,cặm cụi,búi hành,xui khiến,mủi lòng,tủi thân,núi,… | | uôi | Chuối,muối,buổi sáng,suối,nuôi,… |   - HS đọc .  - HS làm bài vào bảng phụ.  - 1 em trình bày:  a,giống -rạ - dạy  b,bắc - ngắt - đặc |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**BIẾT ƠN THƯƠNG BINH LIỆT SĨ**

I. **Môc tiªu:**

1. HS hiÓu: Th­¬ng binh liÖt sÜ lµ nh÷ng ng­êi ®· hi sinh x­¬ng m¸u v× tæ quèc,          nh÷ng viÖc c¸c em cÇn lµm ®Ó tá lßng biÕt ¬n th­¬ng binh liÖt sÜ.

2. HS biÕt lµm nh÷ng c«ng viÖc phï hîp ®Ó tá lßng biÕt ¬n c¸c th­¬ng binh liÖt sÜ.

3. HS cã th¸i ®é t«n träng, biÕt ¬n c¸c th­¬ng binh, liÖt sÜ, gia ®×nh liÖt sÜ.

**II. Tài liệu và phương tiện:**

- Vở bài tập Đạo đức 3.

III**. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2'  30'  2' | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  Gọi 2 hs trả lời câu hỏi:Em hiểu thế nào là thương binh liệt sĩ?Cần có thái độ thế nào đối với các thương binh và gia đình liệt sĩ?  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.  2. **D¹y bµi míi (Tiết 2)**  \* H§1: Xem tranh và kể về những người anh hùng  - MT: HS hiểu rõ hơn về gương chiến đấu,hi sinh của các anh hùng,liệt sĩ thiếu niên.  - C¸ch tiÕn hµnh:  -Chia lớp thành 3 nhóm,phát cho mỗi nhóm 1 tranh,yêu cầu các nhóm thảo luận.  -Gọi đại diện các nhóm trình bày.  - GV nhËn xÐt kÕt luËn  \* H§2: Tìm hiểu về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương.  - MT: HS biÕt ®­îc các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương. - C¸ch tiÕn hµnh:  -Gọi 3hs kể tên các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương.  -Nhận xét và bổ sung.  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t ND bµi, nhËn xÐt giê häc. | - HS nªu .  - HS thảo luận.  -Đại diện các nhóm trình bày.  -Hs kể tên các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương. |

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

Thứ sáu ngày 3 tháng 1 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**HÌNH VUÔNG**

I. **Môc tiªu** : Gióp HS

- BiÕt ®­îc h×nh vu«ng lµ h×nh cã 4 gãc vu«ng vµ 4 c¹nh b»ng nhau .

- BiÕt vÏ h×nh vu«ng trªn giÊy.

II**. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  35'  2' | **1. KT bµi cò**  - Nªu ®Æc ®iÓm cña hình chữ nhật ?  + GV nhËn xÐt .  **2. Bµi míi*:***  - GV vÏ h×nh vu«ng ABCD.  + Em h·y gäi tªn h×nh vu«ng .  - GV yªu cÇu HS dïng ª ke ®Ó kiÓm tra  - Nªu l¹i ®Æc ®iÓm cña h×nh vu«ng  3. **Thùc hµnh** :  \* Bµi 1 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV gäi HS nªu kÕt qu¶  -GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  + Nªu l¹i c¸ch ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng cho tr­íc .  - GV nhËn xÐt, söa sai cho HS .  \* Bµi 3:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Gv hướng dẫn làm bài.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 4:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Gv hướng dẫn làm bài.  - GV nhËn xÐt .  3. **Cñng cè dÆn dß** :  - Nªu ®Æc ®iÓm cña h×nh vu«ng ?  - Nhận xét giờ học . | -2 hs nêu.  - HS quan s¸t.  - HS nªu.  - HS dïng ª ke ®Ó kiÓm tra c¸c gãc vu«ng  - H×nh vu«ng cã 4 gãc ë ®Ønh ®Òu lµ gãc vu«ng.  -5HS nh¾c l¹i .  - H×nh vu«ng cã 4 góc vuông và 4 c¹nh b»ng nhau .  - 1 HS nªu yªu cÇu.  - HS dïng ª ke vµ th­íc kÎ kiÓm tra tõng h×nh .  + H×nh : ABCD ,h×nh MNPQ kh«ng ph¶i lµ h×nh vu«ng .  + H×nh EGHI lµ h×nh vu«ng .  - 2 HS nªu yªu cÇu .  -1 HS nªu  + 1 HS lªn b¶ng  + H×nh ABCD cã ®é dµi c¹nh lµ 3 cm  + H×nh MNPQ cã ®é dµi c¹nh lµ 4 cm  - 1 HS nªu yªu cÇu.  - HS vÏ h×nh vµo vë  - 1 HS nªu.  - 1 HS nªu yªu cÇu.  - HS quan s¸t h×nh mÉu .  - HS vÏ h×nh vµo vë |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 17 : VIẾT VỀ THÀNH THỊ ,NÔNG THÔN**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn năng nói : Dựa vào bài miệng h/s kể về những điều em biết vÒ thµnh thị,                     nông thôn .

- Rèn kĩ năng viết : Trình bày đúng thể thức đủ ý .

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:**  -Gọi 1 hs kể về thành thị(hoặc nông thôn).  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ y/c giờ học  b. Hướng dẫn làm bài tập  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Hướng dẫn h/s nắm nội dung bài .  - Yêu cầu h/s viết bài vào vở .  - Gọi 2 em khá ,giỏi đọc mẫu  lá thư của mình .  - GV nhắc nhở h/s trình bày đúng thể loại .  - Yêu cầu đọc bài viết của mình .  - GV nhận xét .  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - HS lên bảng.  - HS đọc .  - HS theo dõi .  - HS viết bài vào vở dựa theo bài miệng .  - HS đọc .  - HS theo dõi . |

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

**SINH HOẠT LỚP**

**SINH HOẠT THEO CHỦ ĐIỂM: “CỬ CHỈ ĐẸP,LỜI NÓI HAY”**

**I,Mục tiêu:**

-HS biết được thế nào là cử chỉ đẹp,lời nói hay.

-Hs ngoan ngoãn, có cử chỉ đẹp,lời nói hay.

**II,Cách tiến hành:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  25’    3’  2’ | **Bước 1:Ổn định tổ chức:**  -Cho hs hát 1 bài.  **Bước 2:Thực hiện chủ điểm:**  a,Giới thiệu chủ điểm  Các em thân mến ,chúng ta đã cố gắng phấn đấu để thành con ngoan ,trògiỏi rồi; chúng ta cần phải cư xử như thế nào để thực hiện con người văn minh lịch sự thì bây giờ chúng ta cùng sinh hoạt với chủ đề“*cử chỉ đẹp. nói lời hay*” nhé! b,Trả lời miệng:   1. Khi ra đường em luôn đi về phía bên nào?  * Gv nhận xét.  1. Khi gặp người quen em làm gì?  * Gv nhận xét.   3 .Có người hỏi đường ,hỏi nhà em phải làm gì?   * Gv nhận xét.   4.Khi được người khác giúp đỡ hoặc cho tặng vật gì em phải nói lời gì?  5.Khi em có lỗi hoặc làm phiền người khác  c,Trò chơi:“Ai nhanh ,ai đúng”  -Phổ biến luật chơi.  -Cho hs chơi.  Câu đố 1:  Nếu em mắc lỗi  Thì có từ nào  Ý nghĩa biết bao  muốn em nói thử ?    Câu đố 2: Khi em té ngã  Có người giúp đỡ  Em thử nói xem  Từ nào thích hợp?  **Bước 4:Nhận xét buổi sinh hoạt:**  Cho hs đọc lời hứa nhi đồng.  **Bước 5:Dặn dò:**  -Dặn hs ngoan ngoãn, cần nói những lời hay. | **-**Hs hát bài:Nhanh bước nhanh nhi đồng.  -Hs lắng nghe.  -Hs trả lời .  -Bên phải.  - Khi gặp người quen phải chào hỏi lễ phép.  -Hs trả lời .  -Hs nghe.  -Hs thi viết.  -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 18**

Thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2014

**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 17 :**

\* 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 17.

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

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

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

**TOÁN**

**TIẾT 86 : CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT**

I. **Môc tiªu** : Gióp HS

- x©y dùng vµ ghi nhí qui t¾c tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt .

- VËn dông qui t¾c tÝnh chu vi HCN ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan.

II. **§å dïng d¹y häc** :

- Hình chữ nhật 3 dm,4dm.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  35'  2' | 1. **KT bµi cò**.  - Nªu ®Æc ®iÓm cña h×nh ch÷ nhËt?  + GV nhËn xÐt .  2. **Bµi míi** :  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b. HD tÝnh chu vi HCN.  - GV treo lªn b¶ng HCN ABCD .    A B    C D  + TÝnh chu vi cña h×nh ch÷ nhËt nµy ?  \* VËy: khi tÝnh chu vi cña h×nh ch÷ nhËt ABCD ta cã thÓ lÊy chiÒu dµi céng víi chiÒu réng sau ®ã nh©n víi 2 . Ta viÕt lµ : ( 4 + 3 ) x 2 = 14 (dm)  3. **Thùc hµnh** :  \* Bµi 1 : - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c«ng thøc  - GV yªu cÇu HS lµm bµi .  - GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm .  \* Bµi 2 :  -Gọi 2 hs đọc bài toán.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - GV yªu cÇu HS lµm bµi .  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm .  \* Bµi 3 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GVHD HS tÝnh chu vi víi nhau ®Ó chän c©u tr¶ lêi ®óng  - GV nhËn xÐt  4. **Cñng cè dÆn dß :**  - Nªu c«ng thøc tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt . | - 2 h/s lªn b¶ng.  - HS quan s¸t .  - 4 cm + 3 cm + 4 cm + 3 cm = 14 cm  - HS nh¾c l¹i.  - 5 HS nh¾c l¹i qui t¾c .  - 1 HS nªu yªu cÇu BT .  - 1 HS nh¾c l¹i c«ng thøc .  - HS lµm vµo vë + 1 HS lªn b¶ng lµm  a. Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ :  ( 10 + 5 ) x 2 = 30 ( cm )  b.  Đổi :2dm = 20 cm  Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ :  ( 20 + 13 ) x 2 = 66 ( cm )  - 2 HS đọc.  -1 hs tóm tắt.  - HS lµm vµo vë + 1 HS lªn b¶ng lµm  Bµi gi¶i :  Chu vi cña m¶nh ®Êt ®ã lµ :  ( 35 + 20 ) x 2 = 110 ( m )  §¸p sè : 110 m  - 1 HS nªu yªu cÇu BT  a. Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ :  (63 + 31 ) x 2 = 188( m )  b. Chu vi h×nh ch÷ nhËt MNPQ lµ :  ( 54 + 40 ) x 2 = 188 ( m)  VËy chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD = chu vi h×nh ch÷ nhËt MNPQ .  - HS nªu. |

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 52 + 53 : ĐỌC THÊM:QUÊ HƯƠNG (TIẾT 10)CHÕ BÁNH KHÚC CỦA DÌ TÔI(TIẾT 11)**

**LUÔN NGHĨ ĐẾN MIỀN NAM(TIẾT 12) VÀM CỎ ĐÔNG(TIẾT 13)**

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

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc

- 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’  3’ | 1**. KT bài cũ:**  - Đọc bài và và trả lời câu hỏi.  bài “Anh Đom Đóm”  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Luyện đọc  - GV đọc mẫu từng bài .  - Gợi ý cách đọc  - HS đọc và giải nghĩa từ  \* Đọc câu  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi và 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 và trả lời câu hỏi.  - HS nhận xét  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - 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 7 tháng 1 năm 2014

**ÂM NHẠC**

GV âm nhạc soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 87 : CHU VI HÌNH VUÔNG**

**I. Môc tiªu:** Gióp HS

- Xây dựng vµ ghi nhí quy t¾c tÝnh chu vi h×nh vu«ng.

- VËn dông quy t¾c tÝnh chu vi h×nh vu«ng ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan.

**II. §å dïng d¹y häc:**

- Hình vuông cạnh 3dm.

**III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  35’  3' | **1. KT bµi cò:**  **-** Nªu ®Æc ®iÓm cña h×nh vu«ng?  - HS + GV nhËn xÐt.  **2. Bµi míi*:***  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. HD tÝnh chu vi HV.  - GV treo lªn b¶ng 1 HV cã c¹nh dµi 3dm  + Em h·y tÝnh chu vi HV ABCD?  + Em h·y tÝnh theo c¸ch kh¸c.  \* Muèn tÝnh chu vi HV nh­ thÕ nµo?  3. **Thùc hµnh:**  \* Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV yªu cÇu lµm vào vở.  - GV söa sai cho HS .  \* Bµi 2.  - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV ph©n tÝch BT.  - Yªu cÇu HS lµm vë.  - GV ch÷a bµi.  \* Bµi 3  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV ph©n tÝch bµi to¸n.  - Yªu cÇu lµm vë.  - GV ch÷a bµi .  \* Bµi 4:  - Gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV ph©n tÝch bµi to¸n.  - Yªu cÇu lµm vë.  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm  4. **Cñng cè dÆn dß:**  - Nh¾c l¹i c¸ch tÝnh chu vi hình vuông ? | - 2 h/s lªn b¶ng  - NhËn xÐt.  - HS quan s¸t.  - HS tÝnh 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (dm)  hoÆc : 3 x 4 = 12 (dm)  - LÊy ®é dµi mét c¹nh nh©n víi 4.  - 5 HS nh¾c l¹i quy t¾c.  - 1 HS nªu yªu cÇu BT .  - HS lµm bài.  12 x 4 = 48 (cm)  31 x 4 = 124 (cm)  15 x 4 = 60 (cm)  - 1 HS nªu yªu cÇu.  - HS quan s¸t h×nh vÏ.  - HS lµm bµi.  Gi¶i  §o¹n d©y ®ã dµi lµ  10 x 4 = 40 (cm)  §/S: 40 cm  - HS nªu yªu cÇu.  - HS ph©n tÝch bµi.  - 1 HS lªn b¶ng , HS lµm vë.  Bµi gi¶i  ChiÒu dµi cña HCN lµ:  20 x 3 = 60 (cm)  chu vi HCN lµ  (60 + 20 ) x 2 = 160 (cm)  §/S: 160 cm  - 2 HS nªu yªu cÇu  - HS làm bài:  Chu vi hình vuông MNPQ là:  3 x 4 = 12(cm)  Đáp số:12cm  - 2 HS nêu. |

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

**CHÍNH TẢ**

**TIẾT 35 : ĐỌC THÊM :MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở VÙNG CAO (TIẾT 14)**

**NHÀ BỐ Ở (TIẾT 15)**

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 .

+ 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:**  - Đọc bài và và trả lời câu hỏi  bài “Lu«n nghÜ ®Õn MiÒn Nam”.  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc :  - GV đọc mẫu từng bài .  - Gợi ý cách đọc .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài**  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi .  - GV nhận xét và bổ sung từng  đoạn .  4. **Củng cố dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng đọc và và trả lời câu hỏi.  - HS nhận xét.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần.  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét . |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 54 : BA ĐIỀU ƯỚC (TIẾT 16)**

**ÂM THANH THÀNH PHỐ(TIẾT 17).KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG**

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:**  - Đọc bài “Vàm Cỏ Đông”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 tõng bµi mét.  - Gợi ý cách đọc .  - HD đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc dòng thơ.  \* Đọc khổ trước lớp.  \* Đọc nhóm.  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc rồi trả lời câu hỏi.  - GV nhận xét .  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 đọc và trả lời câu hỏi .  - Nhận xét bổ sung.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc .    - HS đọc theo nhóm .  - Nhận xét .  - Hs đọc .  - HS đọc cá nhân và trả lời câu hỏi  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc . |

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

Thứ tư ngày 8 tháng 1 năm 2014

**TOÁN**

**TIẾT 88 : LUYỆN TẬP**

**I. Môc tiªu:**

- Gióp HS rÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh chu vi HCN vµ tÝnh chu vi HV qua viÖc gi¶i c¸c              bµi to¸n cã ND h×nh häc.

**II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  30'  2' | **1. KT bµi cò:**  - Nªu c¸ch tÝnh chu vi HCN ?  - Nªu c¸ch tÝnh chu vi HV?  + GV nhËn xÐt.  **2. Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b. LuyÖn tËp.  \* Bµi 1(a) :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT.  - GV gäi HS nªu c¸ch tÝnh.  - GV yªu cÇu HS lµm vë.  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT.  - GV gäi HS nªu c¸ch lµm.  - Yªu cÇu HS lµm bµi.  - GV theo dâi HS lµm bµi.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 3:  - Gäi HS nªu yªu cÇu.  - Gäi HS nªu c¸ch lµm.  - Yªu cÇu HS lµm bµi.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 4:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gäi HS ph©n tÝch.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.    - GV nhËn xÐt.  3. **Cñng cè dÆn dß :**- Nªu l¹i ND bµi. | - 2 h/s lªn b¶ng.  - 1 HS nªu yªu cÇu .  - 1 HS nªu.  Bµi gi¶i.  a) Chu vi hình chữ nhật lµ:  (30 + 20) x 2 = 100 (m)  §/S: 100 (m)  - 1 HS nªu yªu cÇu BT.  - TÝnh chu vi HV theo cm sau ®ã ®æi thµnh mÐt.  Bµi gi¶i  Chu vi khung bøc tranh h×nh vu«ng lµ:  50 x 4 = 200 (cm)  200 cm = 2 (m)  §/S: 2m  - 1 HS nªu yªu cÇu BT.  - C¸ch lµm ng­îc l¹i víi BT2.  Bµi gi¶i  §é dµi cña c¹nh hình vuônglµ  24 : 4 = 6( cm)  §/S: 6 cm  - 1 HS nªu yªu cÇu.  - HS ph©n tÝch bµi to¸n.  Bµi gi¶i  ChiÒu dµi hình chữ nhật lµ:  60 - 20 = 40 (m)  §/S: 40 cm |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 18 : KỂ CHUYỆN , CHÍNH TẢ ,**

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU (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 từ tuần 10 đến tuần 18 .

. 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 tuần 10 đến tuần 18 .  - GV mở bảng phụ có ghi đầy đủ các câu chuyện đã học.  b. HD h/s kÓ chuyÖn ®· häc tõ tuÇn 10 ®Õn tuÇn 18:  - Lớp và g/v bình chọn bạn kể hay và đúng.  - LuyÖn 1 sè bµi tËp chÝnh t¶- LuyÖn tõ vµ c©u  - 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**

**TIẾT 18 : ÔN TẬP LÀM VĂN (CÁC TIẾT 1, 2,3,4,5,6)**

**I. Môc tiªu:**

RÌn kü n¨ng viÕt: ViÕt ®­îc mét l¸ th­ ®óng thÓ thøc, thÓ hiÖn ®óng néi dung  th¨m hái ng­êi th©n (hoÆc mét ng­êi mµ em quý mÕn) c©u v¨n râ rµng .

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1'  35'  2' | 1. **Giíi thiÖu bµi**  3. **Bµi mới:**  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gióp HS x¸c ®Þnh ®óng.  + §èi t­îng viÕt th­.  + Nội dung th­?  + C¸c em chän viÕt th­ cho ai?  + C¸c em muèn hái th¨m ng­êi ®ã vÒ nh÷ng ®iÒu g×?  - GV yªu cÇu HS më SGK (81)  - GV theo dâi gióp ®ì thªm cho HS.  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm.  4. **Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | - 1 HS nªu yªu cÇu.  - Mét ng­êi th©n hoÆc mét ng­êi m×nh quý mÕn.  - Th¨m hái vÒ søc khoÎ, vÒ t×nh h×nh ¨n ë, häc tËp, lµm viÖc .  - 4 HS nªu.  - HS nªu.  + Em viÕt th­ cho bµ ®Ó hái th¨m søc khoÎ cña bµ vµ nghe tin bµ bÞ èm, võa ë bÖnh viÖn ra, em muèn biÕt søc khoÎ cña bµ thÕ nµo.  + Em viÕt th­ cho b¹n th©n ë tØnh kh¸c ®Ó chia vui víi b¹n v× nghe tin b¹n võa ®¹t gi¶i trong héi thi vÏ cña thiÕu nhi ë thµnh phè H¶i Phßng.  - HS më s¸ch , ®äc l¹i bøc th­.  - HS viÕt th­.  - Mét sè HS ®äc bµi.  - HS nhËn xÐt. |

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

Thứ năm ngày 9 tháng 1 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 89 : LUYỆN TẬP CHUNG**

**I. Môc tiªu:** Gióp cho HS cñng cè vÒ:

- PhÐp nh©n, chia trong b¶ng;phép nh©n, chia c¸c sè cã hai ch÷ sè, ba ch÷

          sè cho sè cã mét ch÷ sè.

- TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.

- TÝnh chu vi HV, HCN, gi¶i bµi to¸n vÒ t×m mét phÇn mÊy cña mét sè.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  30'  2’ | **1. KT bµi cò**  - Nªu qui t¾c tÝnh gi¸ trÞ BT?  - Nªu ®Æc ®iÓm cña HV, HCN?  🡪 HS + GV nhËn xÐt  **2. Bµi míi:**  a. Gt bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b. LuyÖn tËp  ***\**** Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV yªu cÇu HS lµm bµi.  - Gäi HS nªu kÕt qu¶.  - GV nhËn xÐt chung.  ***\**** Bµi 2(cột 1,2,3)***:***  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV yêu cầu Hs làm bài.  - GV söa sai .  \* Bµi 3:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT.  - Gäi HS nªu c¸ch tÝnh.  - Yªu cÇu HS gi¶i vµo vë.  ***\**** Bµi 4***:***  - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT  - Yªu cÇu HS ph©n tÝch bµi to¸n.  - Yªu cÇu HS gi¶i vµo vë.    - GV nhËn xÐt- chÊm ®iÓm.  **3. Cñng cè - DÆn dß :**  - Nhận xét giờ học. | - 3 h/s lªn b¶ng.  - NhËn xÐt  - HS nªu yªu cÇu bài.  - HS lµm bµi.  - HS ®äc bµi - HS nhËn xÐt.  - 2 HS nªu yªu cÇu bài.  - HS làm bài.    - 1 HS nªu yªu cÇu BT.  - 1 HS nªu .  Bµi gi¶i:  Chu vi v­ên c©y lµ:  ( 100 + 60 ) x 2 = 320 (m)  §S: 320 m  - HS nªu yªu cÇuBT  Bµi gi¶i:  Sè mÐt v¶i ®· b¸n lµ:  81: 3 = 27 (m)  Sè mÐt v¶i cßn l¹i lµ:  81- 27 = 54 (m)  §S: 54 m |

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

**CHÍNH TẢ**

**TIẾT 36 : KIỂM TRA ĐỌC (ĐỌC HIỂU, LUYỆN TỪ VÀ CÂU)**

**I. Môc tiªu:**

1. TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm TËp ®äc.

2. ¤n luyÖn vÒ dÊu chÊm, dÊy phÈy.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2'  15'  15'  2' | 1. **Giíi thiÖu bµi** .  2**. KT häc thuéc lßng** .  3. **BT 2:**  - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV nh¾c HS: Nhí viÕt hoa nh÷ng ch÷ ®Çu c©u sau khi ®iÒn dÊu chÊm vµo chç cßn thiÕu.  - GV yªu cÇu häc sinh lµm bµi.  - GVtheo dâi HS lµm bµi.  - GV d¸n lªn b¶ng 3 tê phiÕu.  - GV nhËn xÐt, chèt l¹i bµi ®óng.  - Cã ®óng lµ ng­êi bµ trong truyÖn nµy rÊt nhót nh¸t kh«ng? C©u chuyÖn ®¸ng c­êi ë ®iÓm nµo?  4**. Cñng cè- dÆn dß**:  - §¸nh gi¸ tiÕt häc. | - 2 HS nªu yªu cÇu BT  - HS nghe.  - HS ®äc thÇm l¹i truyÖn vui: Ng­êi nh¸t nhất.  - HS lµm bµi c¸ nh©n.  - 3 HS lªn b¶ng thi lµm bµi.  - HS nhËn xÐt.  - 3 HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n ®· ®iÒn dÊu c©u.  -Bµ lo cho ch¸u nªn n¾m chÆt tay ch¸u khi qua ®­êng, sî ch¸u ®i kh«ng khÐo sÏ bÞ tai n¹n, cËu bÐ kh«ng hiÓu t­ëng bµ n¾m chÆt tay m×nh v× bµ rÊt nh¸t. |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**THỰC HÀNH KĨ NĂNG HỌC KÌ I**

I. **Môc tiªu** :

- Gióp HS «n tËp vµ cñng cè kÜ n¨ng ®· häc tõ bµi 10 ®Õn bµi 8 chuÈn bÞ cho kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**  :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2'  30'  2' | 1**. KiÓm tra bµi cò:**  - GV nhËn xÐt bæ sung  2**.D¹y bµi míi**:   a, Giíi thiÖu bµi:  - GV giíi thiÖu bµi ghi b¶ng  \* H§1: Th¶o luËn nhãm  b, HD «n tËp: GV HD HS th¶o luËn c©u hái:  + Thiếu nhi cÇn 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 ?  + ThÕ nµo lµ tÝch cùc tham gia viÖc líp , viÖc tr­êng ?  + ThÕ nµo lµ quan t©m gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng?  + ThÕ nµo lµ th­¬ng binh liÖt sÜ?  \* H§2: B¸o c¸o kÕt qu¶  - GV nhËn xÐt tæng kÕt  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - GV tãm t¾t ND bµi , nhËn xÐt giê häc | - HS nh¾c l¹i tªn bµi ®· häc.  - HS nghe giíi thiÖu .  -Hs thảo luận.  - Đ¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ tr­íc líp ,c¸c nhãm kh¸c bæ sung. |

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

Thứ sáu ngày 10 tháng 1 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (CUỐI HỌC KÌ I)**

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 18 : 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** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 15’  20'  2’ | 1- **Chính tả :**  + GV nêu 1 số câu hỏi.  + GV đọc bài cho h/s viết.  + Nhận xét và cho điểm.  2- **Tập làm văn** :  - Yêu cầu h/s làm đúng đề bài.  Thu bài chấm .  \* **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | -Hs trả lời. |

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

**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 kỹ 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 19**

Thứ hai ngày 13 tháng 1 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 18:**

\* 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 18.

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

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

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

**TOÁN**

**TIẾT 91 : CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ**

**I. Môc tiªu:** Gióp HS

- NhËn biÕt c¸c sè cã bèn ch÷ sè.

- B­íc ®Çu biÕt ®äc, viÕt c¸c sè cã bèn ch÷ sè vµ nhËn ra gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè  theo vÞ trÝ cña nã ë tõng hµng.

- B­íc ®Çu nhËn ra thứ tự cña c¸c sè trong mét nhãm c¸c sè cã bèn ch÷ sè.

**II. §å dïng d¹y häc :**

C¸c tÊm b×a 100, 10 « vu«ng.

**III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | **1. KT bµi cò :**  - Gọi 2 hs nêu cách tính chu vi hình chữ nhật,chu vi hình vuông.  -Nhận xét.  **2. Bµi míi*:***  a . Giíi thiÖu sè cã bèn ch÷ sè.  - GV giíi thiÖu sè: 1423  + GV yªu cÇu lÊy 1 tÊm b×a ,nhận xét để biết mỗi tấm bìa có 10 cột,mỗi cột có mười ô vuông,mỗi tấm bìa có 100 ô vuông.  -Cho hs quan sát hình vẽ trong SGK rồi nhận xét .  +Mỗi tấm bìa có bao nhiêu ô vuông?  +Nhóm thứ nhất có 10 tấm bìa,vậy nhóm thứ nhất có bao nhiêu ô vuông?  +Nhóm thứ hai có 4 tấm bìa,vậy nhóm thứ hai có bao nhiêu ô vuông?  +Nhóm thứ ba chỉ có 2 cột,mỗi cột có 10 ô vuông ,vậy nhóm thứ ba có bao nhiêu ô vuông?  +Nhóm thứ tư có bao nhiêu ô vuông?  -Nhận xét.  -Cho hs quan sát bảng các hàng,hướng dẫn Hs nhận xét.  -Gv nêu:số gồm 1 nghìn,4 trăm,2chục ,3 đơn vị viết là:1423.Đọc là một nghìn bốn trăm hai mươi ba.  -GV gäi 3 hs ®äc sè : 1423  -Số 1423 là số có mấy chữ số?  + Nªu vÞ trÝ tõng sè ?  - GV gäi HS chØ.  3. **Thùc hµnh :**  *\** Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT.  - Gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt -ghi ®iÓm.  *\** Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT.  - Gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt -ghi ®iÓm.  \* Bµi 3(a,b)  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Gäi HS ®äc số.  - GV nhËn xÐt.  **4*.* Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học . | -2 hs nêu.  - HS lÊy tÊm b×a ,quan s¸t vµ tr¶ lêi tÊm b×a cã 100 « vu«ng.  Hs quan sát rồi nhận xét .  +Mỗi tấm bìa có 100 « vu«ng.  +Có 1000 ô vuông .  +Có 400 ô vuông .  +Có 20 ô vuông .  +Có 3 ô vuông .  - HS quan s¸t.  -Lµ sè cã 4 ch÷ sè.  + Sè 1: Chỉ 1 ngh×n  + Sè 4: Chỉ 4 tr¨m.  + Sè 2: Chỉ 2 chôc.  + Sè 3: Chỉ 3 ®¬n vÞ.  - 1 HS nªu yªu cÇu.  - HS nªu kÕt qu¶.  - ViÕt sè: 3442  - §äc: Ba ngh×n bèn tr¨m bèn m­¬I hai.  - 1 HS nªu yªu cÇu.  - HS nªu kÕt qu¶.  - 2 HS nªu yªu cÇu.  -2 HS đọc . |

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 55 + 56 : HAI BÀ TRƯNG**

I **Mục tiªu:**

**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:**    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.  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  + Hai Bà Trưng có tài và có chí lớn       như thế nào?  +Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa ?  + Chi tiết nói lên khí thế khởi nghĩa ?  + Vì sao bao đời nhân dân tôn kính hai bà?  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn .  - Yêu cầu nêu nội dung ý nghĩa câu 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 .  - HS nhận xét  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - 4 em đọc 4 đoạn.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh .  - 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  - HS nêu  - 4 h/s nối tiếp kể 4 đoạn .  - 1 h/s kể toàn câu. |

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

Thứ ba ngày 14 tháng 1 năm 2014

**ÂM NHẠC**

GV âm nhạc soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 92 : LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu** : Gióp HS :

- Cñng cè vÒ ®äc, viÕt c¸c sè cã bèn ch÷ sè ( mçi ch÷ sè ®Òu kh¸c 0 ).

- TiÕp tôc nhËn biÕt thø tù cña c¸c sè cã 4 ch÷ sè trong tõng d·y sè.

- Lµm quen b­íc ®Çu víi c¸c d·y sè trßn ngh×n (tõ 1000 -9000)

**II. C¸c ho¹t ®«ng d¹y häc.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | **1. KT bµi cò:**  - Gäi 3 h/s đọc các số:4221,5942,2431.  -Nhận xét.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b. LuyÖn tập***:***  \* Bµi 1.  - Gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu HS lµm bµi , ®äc bµi.  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm.  \* Bµi 2 .  - Gäi HS nªu yªu cÇu BT.  - Yªu cÇu HS lµm bµi.  - GV gäi HS nhËn xÐt.  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm.  \* Bµi 3 (a,b).  - Gäi HS nªu yªu cÇu BT.  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë.  - GV gäi HS ®äc bµi.  - GV nhËn xÐt.  *\** Bµi tËp 4.  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë.  - Gv nhËn xÐt.  3. **Cñng cè dÆn dß :**  - Nhận xét giờ học. | -3 h/s đọc.  - 1 HS nªu yªu cÇu BT.  - HS ®äc sau ®ã viÕt sè.  + 9462  + 1954  + 4765  +1911  + 5821  - 2 HS nªu yªu cÇu BT.  - HS lµm bµi + nªu kÕt qu¶.  + 6358: S¸u ngh×n ba tr¨m n¨m m­¬i t¸m.  + 4444: Bèn ngh×n bèn tr¨m bèn m­¬i bèn.  + 8781 : T¸m ngh×n b¶y tr¨m t¸m m­¬i mèt.  +9246 :Chín nghìn hai trăm bốn mươi sáu  +7155 :Bảy nghìn một trăm năm mươi lăm.  - 1 HS nªu yªu cÇu BT.  - HS lµm BT.  a) 8650; 8651; 8652; 8653; 8654; 8655; 8656 .  b) 3120; 3121; 3122; 3123; 3124 ;3125;3126.  - 2 HS nªu yªu cÇu BT.  - HS lµm bµi + nªu kÕt qu¶. |

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

**CHÍNH TẢ (NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 37 : HAI BÀ TRƯNG**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác đoạn 4 của câu chuyện.

+ Biết viết hoa đúng tên riêng.

+ Làm đúng các 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 : chong chóng, chiền chiện, con trâu.  -Nhận xét.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Trong bài viết được viết hoa  những chữ nào ?  + Bài có mấy câu?  + Nội dung bài viết như thế nào ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. HD làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  \* Bài 3:  - GV chia nhóm .  - Yêu cầu h/s thảo luận nhóm sau đó trình bày ý kiến.  3. **Củng cố - dặn dò :**  - Nhận xét giờ học. | - 3 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Viết hoa danh từ riêng và các chữ đầu câu , đầu đoạn .  + 5 câu.  + HS trả lời  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập .  - 1 em đọc , lớp theo dõi:  a,-lành **l**ặn  -nao **n**úng  -**l**anh lảnh  B,-đi biền **biệt**  -thấy tiêng t**iếc**  -xanh biêng **biếc**  - 4 nhóm  - Nhóm thảo luận .  - Đại diện trình bày ý kiến. |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 57 : BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA  NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI**

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 câu chuyện Hai Bà Trưng 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 .  - Gợi ý cách đọc .  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp (3 đoạn).  \* Đọc nhóm.  - GV theo dõi .  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  - GV nêu câu hỏi .  - GV nhận xét .  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 .  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS đọc theo nhóm đôi.  - HS đọc và trả lời câu hỏi  - Nhận xét .  - HS theo dõi .  - Các nhóm thi đọc .  - Thi đọc cả bài. |

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

Thứ tư ngày 15 tháng 1 năm 2014

**TOÁN**

**TIẾT 93 : CÁC SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ ( TIẾP )**

**I. Môc tiªu:** Gióp HS.

- NhËn biÕt c¸c sè cã 4 ch÷ sè (tr­êng hîp c¸c sè hµng ®¬n vÞ, hµng chôc,              hµng tr¨m lµ 0).

- §äc viÕt sè cã 4 ch÷ sè d¹ng nªu trªn vµ nhËn ra ch÷ sè 0 cßn dïng ®Ó chØ             kh«ng cã ®¬n vÞ nµo ë hµng nµo ®ã cña sè cã 4 ch÷ sè.

- TiÕp tôc nhËn ra thø tù c¸c sè trong 1 nhãm c¸c sè cã 4 ch÷ sè.

**II. §å dïng d¹y häc:**

- B¶ng phô .

**III. C¸c Ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| 3'  35'  2' | **1. KT bµi cò.**  **-** GV viÕt b¶ng: 4375; 7821; 9652  + GV nhËn xÐt.  **2. Bµi míi*:***  a. Giíi thiÖu sè cã 4 ch÷ sè , c¸c tr­êng hîp cã ch÷ sè 0.  - GV yªu cÇu HS quan s¸t lªn b¶ng.  - ViÕt sè 2000 nh­ thÕ nµo?  - GV gäi HS ®äc.  - T­¬ng tù ®èi víi nh÷ng sè cßn l¹i.  - GV hướng dẫn HS ®äc, viÕt sè tõ tr¸i sang ph¶i.  3.**Thùc hµnh:**  \* Bµi 1  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gäi HS ®äc  - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm  \* Bµi 2  - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT 2 .  -GV nhËn xÐt ghi ®iÓm  \* Bµi 3 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT  - GV yªu cÇu HS lµm vµo vë  - GV gäi HS ®äc bµi - nhËn xÐt  - GV nhËn xÐt .  4. **Cñng cè dÆn dß :**  - Nhận xét giờ học . | **-** 2 ha đọc số.  - NhËn xÐt.  - HS quan s¸t , tù viÕt sè,. ®äc sè.  - 2 ngh×n, 0 tr¨m, 0 chôc, 0 ®¬n vÞ.  - 5 HS ®äc: Hai ngh×n  - 1 HS nªu yªu cÇu.  - 1 HS ®äc mÉu .  - 3 HS ®äc :  + 3690 đọc là ba ngh×n s¸u tr¨m chÝn m­¬i  + 6504 đọc là s¸u ngh×n n¨m tr¨m linh t­  + 4081 đọc là bèn ngh×n kh«ng tr¨m chÝn m­¬i mèt  +5005 đọc là năm nghìn không trăm linh năm  - 1 HS nªu yªu cÇu BT .  - HS nªu c¸ch lµm bµi  - HS lµm bài.  a. 5616 -> 5617 -> 5618 -> 5619 -> 5620 ->5621  b. 8009 -> 8010 -> 8011 -> 8012 -> 8013-> 8014  c. 6000 -> 6001 -> 6002 -> 6003 -> 6004-> 6005  - 1 HS nªu yªu cÇu BT  - HS nªu ®Æc ®iÓm tõng d·y sè  - HS lµm vµo vë - ®äc bµi  a. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000  b. 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500  c. 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470 |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 19 : NHÂN HÓA**

**ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ?**

**I. Môc tiªu:**

1. NhËn biÕt ®­îc hiÖn t­îng nh©n ho¸, c¸c c¸ch nh©n ho¸

2. ¤n tËp c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái khi nµo?

**II. §å dïng d¹y häc:**

-Bảng phụ.

**III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30'  3' | **1. Kt bài cũ:**  - KT vở của Hs.  **2. Bài mới :**  a. GT thiệu bài ghi bảng  b,Bài mới:  Bài 1:  -Gọi 3 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - Gv chữa bài.  Bài 2:  -Gọi 3 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  - Gv chữa bài.  Bài 3:  -Gọi 3 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  - Gv chữa bài.  Bài 4:  -Gọi 3 hs đọc đề bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  - Gv chữa bài.  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | -3 hs đọc đề bài.  -2 hs làm bài:  -Con đom đóm được gọi bằng anh.  -Tính nết của đom đóm:  Chuyên cần  -Hoạt động của đom đóm:lên đèn,đi gác,đi rất êm,đi suốt đêm,lo cho người ngủ.  -3 hs đọc đề bài.  -2 hs làm bài:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Tên các con vật | Các con vật được gọi bằng | Các con vật được tả như tả người | | Cò Bợ | chị | Ru con:ru hỡi!/rRu hời!/Hỡi bé tôi ơi/Ngủ cho ngon giấc | | Vạc | thím | Lặng lẽ mò tôm |   -3 hs đọc đề bài.  -3 hs làm bài.  -3 hs đọc đề bài.  -3 hs làm bài. |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 19 : ÔN TẬP CHỮ HOA N ( TIẾP THEO )**

I. **Môc tiªu** : Cñng cè c¸ch viết ch÷ viÕt hoa N ( nh ) th«ng qua bµi tËp øng dông .

1. VÕt tªn riªng Nhµ Rång b»ng ch÷ cì nhá.

2. ViÕt c©u øng dông b»ng ch÷ cì nhá .

II. **§å dïng d¹y häc** :

- MÉu ch÷ hoa N .

- Tªn riªng Nhµ Rång

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  30’  2’ | 1. **KT bµi cò.**  - Gäi h/s lªn b¶ng viÕt bµi.  2. **Bµi míi.**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. **LuyÖn viÕt ch÷ hoa**  - T×m c¸c ch÷ hoa cã trong bµi  - GV g¾n c¸c ch÷ mÉu lªn b¶ng .  - GV viÕt mÉu, kÕt hîp nh¾c l¹i c¸ch viÕt  - GV quan s¸t, söa sai cho HS  c. **LuyÖn viÕt tõ øng dông** .  - GV g¾n ch÷ mÉu lªn b¶ng  - GV hướng dẫn HS c¸ch viÕt liÒn c¸c nÐt vµ kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷  - GV quan s¸t, uèn n¾n cho HS  d. **LuyÖn viÕt c©u øng dông.**  - GV gäi HS ®äc c©u øng dông  - GV gióp HS hiÓu c©u øng dông  - GV ®äc : Rµng, ThÞ Hµ  - GV quan s¸t, uèn n¾n cho HS  **3. Hướng dẫn viÕt vµo vë tËp viÕt:**  - GV nªu yªu cÇu .  -GV quan s¸t, uèn n¾n thªm .  4. **ChÊm, ch÷a bµi :**  - GV thu vë chÊm ®iÓm .  - GV nhËn xÐt bµi viÕt .  5. **Cñng cè dÆn dß :**  - NhËn xÐt tiÕt häc . | - 2 h/s lªn b¶ng.  - NhËn xÐt.  - HS nªu : N, R, L, C, H  - HS quan s¸t .  - HS quan s¸t .  - HS viÕt b¶ng con 2 lÇn .  -HS ®äc tõ øng dông .  - HS quan s¸t, t×m c¸c ch÷ cã ®é cao gièng nhau.  - HS chó ý nghe .  - HS viÕt vµo b¶ng con tõ øng dông  - HS ®äc c©u øng dông .  - HS nghe .  - HS luyÖn viÕt b¶ng con .  - HS nghe .  - HS viÕt bµi vµo vë |

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

Thứ năm ngày 16 tháng 1 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 94 : CÁC SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ ( TIẾP)**

**I. Môc tiªu:**

- Gióp HS: NhËn biÕt cÊu t¹o thËp ph©n cña c¸c sè cã bèn ch÷ sè.

- BiÕt viÕt sè cã 4 ch÷ sè thµnh tæng c¸c ngh×n, tr¨m, chôc, ®¬n vÞ vµ ng­îc l¹i.

**II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  35'  2' | 1. **KT bµi cò:**  - §äc c¸c sè sau: 2915; 4516 . -> HS + GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi:**  a. Hướng dẫn viÕt sè cã 4 ch÷ sè thµnh tæng c¸c ngh×n, tr¨m, chôc, ®¬n vÞ  - Gäi HS lªn b¶ng viÕt sè: 5247  - GV sè 5247 cã mÊy ngh×n, mÊy tr¨m, mÊy chôc, mÊy ®¬n vÞ?  - GV hướng dẫn thµnh tæng.  5247 = 5000 + 200 + 40 + 7  - GV gäi 3 HS lªn b¶ng viÕt  sè kh¸c.  -GV nhËn xÐt chung.  3. **Thùc hµnh:**  \* Bµi 1: - GV Gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë.  - GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt .  \* Bµi 2 :Cột 1 câu a,b.  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài.  \* Bµi 3 :  - Gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV nhËn xÐt, söa sai cho HS .  \* Bµi 4 : GoÞ HS nªu yªu cÇu .  - Gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt  - GV nhËn xÐt  4. **Cñng cè dÆn dß :**  - NhËn xÐt tiÕt häc. | - 2 h/s lªn b¶ng.  - NhËn xÐt.  - 1 HS lªn b¶ng viÕt sè 5247  - Sè 5247 cã 5 ngh×n, 2 tr¨m, 4 chôc, 7 ®¬n vÞ.  -HS quan s¸t.  - HS lªn b¶ng viÕt c¸c sè thµnh tæng.  9683 = 9000 + 600 + 80 + 3  3095 = 3000 + 000 + 90 + 5  7070 = 7000 + 000 + 70 + 0  - HS nhËn xÐt.  - 1 HS nªu yªu cÇu .  - 2 HS lªn b¶ng lµm + líp lµm vµo vë .  - 1 HS nªu yªu cÇu .  - 2 HS lªn b¶ng lµm + líp lµm vµo vë .  - 1 HS nªu yªu cÇu .  - HS lµm bài.  8555 ; 8550 ; 8500  - 1 HS nªu yªu cÇu .  - HS lµm vµo vë  1111 ; 2222 ; 3333 ; 4444 ; 5555 ; 6666 ; 7777 ; 8888 ; 9999 |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 38 : TRẦN BÌNH TRỌNG**

I**. Mục tiêu:.**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác đoạn văn.

+ Biết viết hoa đúng tên riêng.

+ Làm đúng các 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 : Liên hoan , lên người, lên lớp, náo nức.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Khi giặc hứa phong cho tước vương,Trần Bình Trọng đã trả lời ra sao?  + Em hiểu câu nói của Trần Bình Trọng như thế nào?  + Câu nào được viết trong dấu ngoặc kép ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con  - HS theo dõi ( sgk )  - HS trả lời:  + Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vua đất bắc.  + Trần Bình Trọng yêu nước, không làm tay sai cho giặc.  + Câu nói của Trần Bình Trọng.  - HS viết bảng con  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập .  - 1 em đọc , lớp theo dõi. |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**TIẾT 19 : ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ**

I. **Môc tiªu**:

1. HS biÕt ®­îc: TrÎ em cã quyÒn ®­îc tù do kÕt giao b¹n bÌ, ®­îc tiÕp nhËn th«ng  tin phï hîp, ®­îc gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc vµ ®­îc ®èi sö b×nh ®¼ng. ThiÕu nhi thÕ giíi ®Òu lµ anh em b¹n bÌ, do ®ã cÇn ph¶i ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau.

2. HS tÝch cùc tham gia vµo c¸c hoạt động giao l­u, biÓu lé t×nh c¶m ®oµn kÕt víi thiÕu  nhi quèc tÕ.

3. HS cã th¸i ®é t«n träng, th©n ¸i, h÷u nghÞ víi c¸c b¹n thiÕu nhi c¸c n­íc kh¸c

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 15'  15'  2' | \* H§1: Ph©n tÝch th«ng tin  - MT: HS BiÕt nh÷ng biÓu hiÖn vÒ t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ thiếu nhi quèc tÕ, hiÓu trÎ em cã quyÒn kÕt giao b¹n bÌ  - C¸ch tiÕn hµnh:  -Chia nhóm,yêu cầu thảo luận về các bức ảnh vÒ t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quèc tÕ.  - GV nhËn xÐt , kÕt luËn.  \* H§3: Th¶o luËn nhãm :  - MT: HS biÕt ®­îc nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó tá t×nh ®oµn kÕt, h÷u nghÞ víi thiếu nhi quèc tÕ.  - C¸ch tiÕn hµnh :  Chia nhóm,yêu cầu thảo luận về những việc các em có thể làm để thể hiện vÒ t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ với thiếu nhi quèc tÕ.  - GV nhËn xÐt kÕt luËn .  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t ND bµi häc. | - HS th¶o luËn nhãm , tr×nh bµy tr­íc líp  - HS th¶o luËn nhãm ,tr×nh bµy tr­íc líp . |

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

Thứ sáu ngày 17 tháng 1 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 95 : SỐ 10 000 – LUYỆN TẬP**

**I.Môc tiªu:**  Gióp häc sinh:

+ NhËn biÕt sè 10000 ( m­êi ngh×n hoÆc 1 v¹n )

+ Cñng cè vÒ c¸c sè trßn ngh×n, trßn tr¨m, trßn chôc .

**II. §å dïng d¹y häc:**

- 10 tÊm bìa viết 1000.

III.**C¸c H§ d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  35'  2' | 1. **KT bµi cò**:  2. **Bµi míi:**  a. Giíi thiÖu sè 10.000.  \* GV xÕp 8 tÊm b×a HS n¾m ®­îc cÊu t¹o vµ ®äc ®­îc sè 10 000  - GV xÕp 8 tÊm b×a ghi 1000 nh­ SGK  + Cã 8 tÊm b×a, mçi tÊm ghi 1000 vËy 8 tÊm cã mÊy ngh×n ?  - GV yªu cÇu HS lÊy 1 tÊm b×a 1000 + T¸m ngh×n thªm 1 ngh×n lµ mÊy ngh×n?  - GV yªu cÇu HS lÊy thªm tiÕp 1 tÊm b×a cã ghi 1000 råi xÕp vµo nhãm 9 tÊm b×a  - 9000 thªm 1000 lµ mÊy ngh×n ?  + Sè 10000 gåm mÊy ch÷ sè ?  3. **Thùc hµnh:**  \* Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV yªu cÇu HS lµm vµo vë,  - C¸c sè trßn ngh×n ®Òu cã tËn cïng bªn ph¶i mÊy ch÷ sè 0?  + Riªng sè 10000 cã tËn cïng bªn ph¶i mÊy ch÷ sè 0?  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gäi 2HS lªn b¶ng+ líp lµm vë  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 3.  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV yªu cÇu HS lµm vµo vë.  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm.  \* Bµi 4:  - Gäi HS nªu yªu cÇu.  - Gäi HS lªn b¶ng+ líp lµm vë  - GV nhËn xÐt  \* Bµi 5 - Gäi HS nªu yªu cÇu  - HS lµm vë - nªu kÕt qu¶  - GV nhËn xÐt .  3. **Cñng cè - dÆn dß:**  - Nªu cÊu t¹o sè 10 000? | -HS quan s¸t.  -8000  - HS quan s¸t- tr¶ lêi  - 9000.  - HS thùc hiÖn  - 10000  - HS ®äc  5 ch÷ sè gåm 1 ch÷ sè 1 vµ 4 ch÷ sè 0  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 ,8000, 9000, 10000.  - Cã 3 ch÷ sè 0  - 4 ch÷ sè 0.  -2 HS nªu yªu cÇu.  - 9300, 9400, 9500, 9600,9700, 9800, 9900  - HS nhËn xÐt  -2 HS nªu yªu cÇu .  9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990  HS nhËn xÐt  - 1 HS nªu yªu cÇu .  - 9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000  - HS ®äc bµi lµm  - HS nhËn xÐt  -1 HS nªu yªu cÇu  - HS ®äc kÕt qu¶- nhËn xÐt. |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 19 : NGHE – KỂ : CHÀNG TRAI LÀNG PHÙ ỦNG**

I. **Môc tiªu** :

1. RÌn kü n¨ng nãi : Nghe - kÓ c©u chuyÖn " chµng trai lµng Phù Ủng " nhí nội dung c©u  chuyÖn, kÓ l¹i ®óng tù nhiªn.

2. RÌn kü n¨ng viÕt : ViÕt l¹i c©u tr¶ lêi cho c©u hái b vµ c, ®óng nội dung, ®óng ng÷   ph¸p, râ rµng, ®ñ ý .

II. **§å dïng d¹y häc :**

- Tranh minh ho¹ truyện.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1'  15'  15'  2' | 1. **GT bµi** :  - Ghi ®Çu bµi  2. **Bµi tËp 1 :**  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV giíi thiÖu vÒ Ph¹m Ngò L·o.  - GV kÓ chuyÖn lÇn 1 .  + TruyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo ?  + GV nãi thªm vÒ TrÇn H­ng §¹o  - GV kÓ lÇn 2 .  + Chµng trai ngåi bªn vÖ ®­êng lµm g× ?  + V× sao qu©n lÝnh ®©m gi¸o vµo ®ïi anh chµng trai ?  + V× sao TrÇn H­ng §¹o ®­a chµng trai vÒ kinh ®«?  - GV gäi häc sinh kÓ  - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt vÒ c¸ch kÓ cña mçi HS vµ tõng nhãm  **b. Bµi tËp 2 :**  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt.  3**. Cñng cè - dÆn dß**: | - 3 HS ®äc c©u hái gîi ý c©u chuyÖn  - HS quan s¸t tranh .  - HS nghe .  - Chµng trai lµng Phù Ủng, TrÇn H­ng §¹o, nh÷ng ng­êi lÝnh .  - HS nghe .  - Ngåi ®an sät  - Chµng trai m¶i mª ®an sät kh«ng nh×n thÊy kiÖu cña TrÇn H­ng §¹o ®· ®Õn  - V× TrÇn H­ng §¹o mÕn träng chµng trai giµu lßng yªu n­íc vµ cã tµi.  - HS tËp kÓ .  - C¸c nhãm thi kÓ.  -Thi kÓ toµn bé c©u chuyÖn.  - 2 HS nªu yªu cÇu .  - HS lµm bµi vµo vë  - HS ®äc bµi viÕt |

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

**SINH HOẠT**

**NHẬN XÉT ,ĐÁNH GIÁ**

**CÁC HOẠT ĐỘNG 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 kỹ 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 20**

Thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2014

**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 19:**

\* 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 19.

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

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

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

**To¸n**

**TiÕt 96 : §iÓm ë gi÷a - Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng**

**I. Môc tiªu:** Gióp HS.

- HiÓu thÕ nµo lµ ®iÓm ë gi÷a hai ®iÓm cho tr­íc.

- HiÓu thÕ nµo lµ trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng.

**II. §å dïng d¹y häc :**

- B¶ng phô BT3.

**III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  35’  2’ | **1.KT bµi cò:**  - Gọi 1 hs viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10 000.  - GV nhËn xÐt và cho điểm.  -Gọi 1 hs khác viết các số từ 9995 đến 10 000.  - GV nhËn xÐt và cho điểm.  **2. Bµi míi:**  a. Giíi thiÖu bµi ghi b¶ng.  b. GT ®iÓm ë gi÷a.  - GV vÏ h×nh lªn b¶ng.  + 3 ®iÓm A, O, B lµ ba ®iÓm nh­ thÕ nµo?  +§iÓm O n»m ë ®©u trªn ®­êng th¼ng.  **c.**GT trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.  - GV vÏ h×nh lªn b¶ng.  - §iÓm M n»m ë ®©u.  + §é dµi ®o¹n th¼ng AM nh­ thÕ nµo víi ®o¹n th¼ng BM?  -VËy M chÝnh lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.  **3.** **Thùc hµnh:**  \* Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  + Nªu 3 ®iÓm th¼ng hµng?  - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.  \* Bµi 2:  - Gäi HS nªu yªu cÇu.  **3,Cñng cè dÆn dß:**  - Nªu l¹i ND bµi.  -Nhận xét giờ học. | - 1 HS lªn b¶ng.  - 1 HS lªn b¶ng.  - HS quan s¸t.  - Lµ ba ®iÓm th¼ng hµng theo thø tù  tõ tr¸i sang ph¶i.  - O lµ ®iÓm gi÷a A vµ B.  + A lµ ®iÓm bªn tr¸i ®iÓm O  + B lµ ®iÓm bªn ph¶i ®iÓm O  - HS quan s¸t.  - M lµ ®iÓm n»m gi÷a A vµ B.  - AM = BM cïng b»ng 3 cm.  - 1 HS nªu yªu cÇu.  - HS nªu kÕt qu¶:  A, M, B; M, O, N; C, N, D.  + M lµ ®iÓm gi÷a A vµ B.  + O lµ ®iÓm gi÷a M vµ N.  + N lµ ®iÓm gi÷a C vµ D.  - 1 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm vë .  Câu đúng là :a,e  Câu sai là :b,c,d vì :  + O lµ trung ®iÓm cña AB v× A, O, B th¼ng hµng vµ OA = OB = 2cm  + M kh«ng lµ trung ®iÓm ®o¹n th¼ng CD vµ M kh«ng lµ ®iÓm gi÷a hai ®iÓm C vµ D v× C, M, D kh«ng th¼ng hµng.  + H kh«ng lµ trung ®iÓm cña ®o¹n FG vµ EG v× EH = 2cm; HG = 3cm  -Hs nêu. |

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

**TËp ®äc - kÓ chuyÖn**

**TiÕt 58 - 59 : ë l¹i víi chiÕn khu.**

**I. Môc tiªu.**

**A. TËp ®äc.**

1***.*** RÌn kü n¨ng ®äc thµnh tiÕng.

- §äc tr«i ch¶y toµn bµi, ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ , mét l­ît, ¸nh lªn, trõu mÕn, yªn  lßng, lªn tiÕng.

- Ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ.

- BiÕt ®äc ph©n biÖt giäng kÓ chuyÖn, giäng ng­êi chØ huy vµ c¸c chiÕn sü nhá           tuæi.

2. RÌn kü n¨ng ®äc hiÓu.

- HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ míi ®­îc chó gi¶i cuèi bµi.

- HiÓu néi dung c©u chuyÖn , ca ngîi tinh thÇn yªu n­íc, qu¶n ng¹i khã kh¨n,          gian khæ cña c¸c chiÕn sü nhá tuæi trong cuéc kháng chiến chèng thùc d©n Ph¸p tr­íc ®©y.

**B. KÓ chuyÖn.**

1. RÌn kü n¨ng nãi. Dùa vµo c¸c c©u hái gîi ý . HS kÓ ®­îc c©u chuyÖn , kÓ tù nhiªn, biÕt thay ®æi giäng kÓ cho phï hîp víi néi dung.

2. RÌn kü n¨ng nghe. Ch¨m chó theo dâi b¹n bÌ , biÕt nhËn xÐt ®¸nh gi¸ .

II**.§å dïng d¹y häc :**

- Tranh

III. **C¸c ho¹t déng d¹y – häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  55’  15’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi  bài “Báo cáo tháng thi đua …..bộ đội”  - GV nhËn xÐt 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  - GV theo dõi sửa sai khi h/s đọc.  \* Đọc câu,  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm,  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi tlch.  - GV nêu lần lượt các câu hỏi .  - GV nhận xét và bổ sung  - Yêu cầu nêu nội dung ý nghĩa câu 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**. HD 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 đọc câu.  - 4 em đọc 4 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 3 nhóm.  - Các nhóm thi đọc.  - HS quan sát tranh.  - 2 h/s xếp tranh .  - HS kể theo đoạn .  - HS nhận xét.  - 4 h/s nối tiếp kể 4 đoạn  - 1 h/s kể toàn câu chuyện. |

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

Thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2014

**ÂM NHẠC**

GV âm nhạc soạn

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

**TOÁN**

**TiÕt 97 : LuyÖn tËp**

**I. Môc tiªu**: Gióp HS.

- Cñng cè kh¸i niÖm trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.

- BiÕt x¸c ®Þnh trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng cho tr­íc.

**II. §å dïng d¹y häc:**

- Bảng phụ.

**III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  35’  3’ | **1. KT bµi cò:**  **2. Bµi míi *:***  a. LuyÖn tËp.  \* Bµi 1 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT .  - GV vÏ ®o¹n th¼ng AB lªn b¶ng  - Hướng dẫn h/s lµm bµi tËp.  \* GV gäi HS ®äc yªu cÇu phÇn b.  - GV gäi HS nªu c¸ch x¸c ®Þnh trung ®iÓm cña ®­êng th¼ng.  - GV yªu cÇu HS lµm nh¸p.  - GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm.  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT.  - GV gäi HS thùc hµnh trªn b¶ng.  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm.  **3. Cñng cè dÆn dß:**  - Nªu c¸c b­íc x¸c ®Þnh trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.  - Nhận xét giờ học. | - 1 HS nªu yªu cÇu BT .  - HS quan s¸t .  - 1 HS lªn b¶ng .    - Gåm 3 b­íc .  - §é dµi ®o¹n th¼ng AM b»ng ®o¹n th¼ng AB, viÕt lµ: AB = AB  - 1HS nªu yªu cÇu BT.  - HS dïng tê giÊy HCN råi thùc hµnh.  - 3 HS lªn b¶ng thùc hµnh.  - HS nhËn xÐt. |

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

**chÝnh t¶ (nghe – viÕt)**

**TiÕt 39 : ë l¹i víi chiÕn khu**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác 1 đoạn trong bài TĐ trên.

+ Biết viết hoa đúng tên riêng.

+ Làm đúng các 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 : Liên lạc, nhiều lần, nắm tình hình, lựu đạn.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Lời bài hát trong đoạn văn nói lên điều gì?  + Lời bài hát được viết như thế nào ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. **Chấm chữa bài :**  **d. HD làm bài tập**:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Viết trong dấu ngoặc kép .  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập  - 1 em đọc , lớp theo dõi  - Lời giải :  a. Sấm , sét, sông .  b. Ruột , đuốc , ruột ngựa . |

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

**TẬP ĐỌC**

**TiÕt 60 : Chó ë B£N B¸C Hå**

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 câu chuyện “ Ở lại với chiến  khu” và trả lời câu hỏi  - 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.  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc dòng thơ.  \* Đọc khổ trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  - GV nêu lần lượt các câu hỏi.  - GV nhận xét và bổ sung.  4**. Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d đọc theo đoạn .  - Tổ chức thi đọc trước lớp  - Nhận xét  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | -HS lên bảng kể đọc cá nhân và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp đọc .  - Mỗi em đọc 1 khổ.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  -Hs trả lời.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc  - Thi đọc cả bài |

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

Thứ tư ngày 22 tháng 1 năm 2014

**To¸n**

**TiÕt 98 : So s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10 000**

**I. Môc tiªu:** Gióp HS.

- NhËn biÕt c¸c dấu hiÖu và cách so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10 000.

- Cñng cè vÒ t×m sè lín nhÊt, sè bÐ nhÊt trong mét nhãm các sè, cñng cè vÒ quan hÖ            gi÷a mét sè ®¬n vÞ ®o ®¹i l­îng cïng lo¹i.

**II §å dïng d¹y häc:**

- PhÊn mµu.

**III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 2’  3’  32’  3’ | **1,Ổn định tổ chức:**  **2,Kiểm tra bài cũ:**  **-**Gọi 1 hs lên bảng nêu cách tìm trung điểm của đoạn thẳng AB.  -Nhận xét và cho điểm.  **2. Bµi míi:**  a.Hướng dẫn Hs nhận biết dấu hiệu và c¸ch so s¸nh hai sè trong ph¹m vi 10 000  \*So sánh hai số có số chữ số khác nhau.  - GV viÕt lªn b¶ng: 999 … 1000.  - Yêu cầu HS ®iÒn dÊu (<;>, =) vµ gi¶i thÝch v× sao l¹i chän dÊu ®ã?  -Gv chốt lại:Chỉ cần đếm số chữ số của mỗi số rồi so sánh các số chữ số đó:999 có ba chữ số,1000 có bốn chữ số,mà ba chữ số ít hơn bốn chữ số,vậy 999<1000  - GV viÕt b¶ng 9999…10 000  -Gọi hs nhận xét.  \*So sánh hai số có số chữ số khác nhau.  - GV viÕt b¶ng 9000…8999  - GV viÕt 6579 … 6580  3. **Thùc hµnh:**  \* Bµi 1(a) :  GV gäi HS nªu yªu cÇu BT.  - GV gäi HS nªu c¸ch so s¸nh sè.  - GV gäi HS ®äc bµi.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 2: GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gäi HS nªu c¸ch lµm.  - GV gäi HS ®äc bµi.  - GV nhËn xÐt.  **4 Cñng cè dÆn dß:**  - Nªu c¸ch so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10 000? | -Hs hát một bài  -Hs tìm trung điểm của đoạn thẳng AB.  - HS quan s¸t.  - HS chọn dấu <,gi¶i thÝch:  - Vì 999 thêm 1 thì được 1000  - HS so s¸nh :9999 <10 000  -Hs nhận xét:Trong hai số có số chữ số khác nhau,số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn,số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.  - HS so s¸nh v× 9 > 8 nªn 9000 > 8999.  - HS nªu so s¸nh tõ hµng cao nhÊt ®Õn hµng thÊp nhÊt  6579 < 6580  - HS nªu nh­ SGK.  -5 HS nh¾c l¹i.  -3 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm bµi .  1942 > 998  1999 < 2000  6742>6722  900 + 9 = 9009  - 1 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm bài.  1 km > 985m 60 phót = 1 giê  600cm = 6m 50 phót < 1 giê  797mm < 1 m 70 phót >1 giê |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TiÕt 20 : Tõ NG÷ VÒ Tæ QuèC.DẤU PHẨY**

I. **Mục tiêu** :

- Mở rộng vốn từ về tổ quốc .

- Luyện 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’  35’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Nêu tên 1 số con vật được nhân hóa trong bài thơ Anh đom đóm.  -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 1 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - GV treo bảng phụ và y/c ; h/s lên bảng làm .  - Yêu cầu h/s làm bài vào vở .  - Chữa bài.  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Yêu cầu h/s kể tên những vị anh hùng em biết?  - GV bổ sung .  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu h/s làm bài tập .  - GV chữa chung.  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - Nhận xét.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS làm bài trên bảng .  - 1 h/s đọc đáp án đúng .  a. Đất nước, nước nhà, non song.  b. Gìn giữ, giữ gìn.  c. Kiến thiết,dựng xây.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS đọc thầm .  - HS kể :Trưng Trắc,Trưng Nhị, Lê Lợi,Hồ Chí Minh…  - HS đọc bài tập .  - HS lên làm bài  - Đổi chéo vở kiểm tra . |

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

**TËp viÕt**

**TiÕt 20 : «n ch÷ viÕt hoa N (tiÕp THEO)**

I. **Môc tiêu** :

- Củng cố cách viết chữ hoa N(Ng )thông qua bài tập ứng dụng

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

II. **Đồ dïng dạy học**:

- Mẫu chữ N (Ng )

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 2’  30’  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 tren 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“Nguyễn Văn Trỗi”  - 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 Ng, V, T,Nh  - 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 “Nhiễu, Nguyễn.  - HS viết bài vào vở |

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

Thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TiÕt 99: LuyÖn tËp**

**I. Môc tiªu:** Gióp HS.

- Cñng cè vÒ so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10.000, viÕt 4 sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn   lín vµ ng­îc l¹i.

- Cñng cè vÒ c¸c sè trßn tr¨m, trßn ngh×n vµ x¸c ®Þnh trung ®iÓm cña ®o¹n              th¼ng.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  30’  2’ | ***1*. KT bµi cò *.***  ***-***  Nªu c¸ch so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 1 .000?  - GV nhËn xÐt.  **2. Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng .  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b. Hướng dẫn lµm bµi tËp.  \* Bµi1: GV gäi HS nªu yªu cÇu. - GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt.  - GV söa sai .  \* Bµi 2: GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV theo dâi HS lµm bµi.  - GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 3 : GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yêu cầu h/s lµm bµi .  \* Bµi 4: (a):GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gäi ®äc bµi.  **3. Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học | **-** 2 h/s lªn b¶ng .  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm bài.  7766 > 7676  8453 > 8435  9102 < 9120  5005 < 4905  1000g = 1kg  950g < 1kg  1km <1200m  100 phút >1 giờ 30 phút  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm vë + 1 HS lªn b¶ng.  a) Tõ bÐ ®Õn lín: 4082, 4208, 4280, 4802.  b) Tõ lín -> bÐ: 4802, 4280, 4208, 4028  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm bµi.  a) Sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè: 100  b) Sè bÐ nhÊt cã 4 ch÷ sè: 1000  c) Sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè: 999  d) Sè lín nhÊt cã 4 ch÷ sè: 9999  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm bài. |

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

**ChÝnh t¶ (Nghe - viÕt)**

#### TiÕt 40 : Trªn ®­êng mßn Hå ChÝ Minh

I**. Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác đoạn 1 của bài tập đọc trên.

+ Biết viết hoa đúng tên riêng.

+ Làm đúng các bài tập .

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 : Sấm sét, xe hơi, chia sẻ .  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Đoạn văn nói lên điều gì?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  - GV nhận xét.  \* Bài 3:  - GV gọi h/s đọc BT.  - Yêu cầu h/s thảo luận nhóm  - Yêu cầu trình bày ý kiến .  - GV nhận xét.  3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời.  + Nỗi vất vả của đoàn quân khi vượt dốc .  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập  - 2 em làm bài :  a. sáng **suốt**, xao **xuyến**, sóng **sánh,** xanh **xao .**  b.gầy **guộc**, chải **chuốt**, nhem **nhuốc**, **nuột** nà**.**  - HS đọc.  - HS thảo luận.  - Đại diện trình bày ý kiến. |

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

**§¹o ®øc**

**TiÕt 20 : §oµn kÕt víi thiÕu nhi quèc tÕ (TiÕp)**

I. **Môc tiªu**: 1. HS biÕt ®­îc: TrÎ em cã quyÒn ®­îc tù do kÕt giao b¹n bÌ, ®­îc tiÕp nhËn th«ng  tin phï hîp, ®­îc gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc vµ ®­îc ®èi sö b×nh ®¼ng. ThiÕu nhi thÕ giíi ®Òu lµ anh em b¹n bÌ, do ®ã cÇn ph¶i ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau.

2. HS tÝch cùc tham gia vµo c¸c hoạt động giao l­u, biÓu lé t×nh c¶m ®oµn kÕt víi thiÕu  nhi quèc tÕ.

3. HS cã th¸i ®é t«n träng, th©n ¸i, h÷u nghÞ víi c¸c b¹n thiÕu nhi c¸c n­íc kh¸c

II. **Ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ho¹t ®éng cña thÇy | Ho¹t ®éng cña trß |
| 3’  30’  2’ | 1. **Khëi ®éng**:  Nghe h¸t bµi: TiÕng chu«ng vµ ngän cê  2. **D¹y häc bµi míi** :  \* H§1: Giíi thiÖu những sáng tác hoặc t­ liÖu đã sưu tầm được về tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế.  - MT: T¹o c¬ héi cho HS thÓ hiÖn quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn, ®­îc thu nhËn th«ng tin, ®­îc tù do kÕt giao b¹n bÌ.  - C¸ch tiÕn hµnh :  - Yêu cầu HS trưng bày tranh ¶nh, t­ liÖu s­u tÇm ®­îc .  .- GV nhËn xÐt tæng kÕt  \* H§2: ViÕt th­ bµy tá t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ  - MT: HS biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m gi÷a thiÕu nhi quèc tÕ  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV gîi ý .  \* H§3: Bµy tá t×nh ®oµn kÕt , h÷u nghÞ ®èi víi thiÕu nhi quèc tÕ  - MT: Cñng cè l¹i bµi häc  - C¸ch tiÕn hµnh: - GV nhËn xÐt b×nh chän .  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - GV tãm t¾t ND bµi , nhËn xÐt giê häc . | - HS nghe hát.  - GV nhËn xÐt nªu ý nghÜa bµi h¸t  - HS trưng bày tranh ¶nh, t­ liÖu s­u tÇm ®­îc .  - Hs nhËn xÐt  - HS viÕt th­ .  - HS tiÕn hµnh viÕt , th«ng qua ND th­ kÝ tªn tËp thÓ vµo th­. cö ng­êi gửi th­.  - HS h¸t, móa.. |

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

Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

# ---------------------------------------------------------------------------

# To¸n

# TiÕt 100 : PhÐp céng c¸c sè trong ph¹m vi 10 000

**I. Môc tiªu:** Gióp HS:

- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng c¸c sè trong ph¹m vi 10 000 .

- Cñng cè vÒ ý nghÜa phÐp céng qua gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng phÐp             céng .

**II. §å dïng d¹y häc:**

- B¶ng phô.

**III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | **1. KT bµi cò:**  ***-*** Nªu c¸ch céng c¸c sè cã 3 ch÷ sè?  GV nhËn xÐt.  **2. Bµi míi:**  a. Hướng dẫn thùc hiÖn phÐp céng .  - GV viÕt b¶ng 3526 + 2756  - GV gäi HS nªu c¸ch tÝnh .  - Muốn cộng hai số có bốn chữ số ta làm thế nào ?  b. **Thùc hµnh :**  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV söa sai .  \* Bµi 2:(b) - HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - GV gäi HS ®äc bµi .  - NhËn xÐt .  - GV nhËn xÐt chung.  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  \* Bµi 4 : GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gäi HS nªu kÕt qu¶ .  **3. Cñng cè dÆn dß:**  - Nªu quy t¾c céng sè cã 4 ch÷ sè . | - 3 h/s lªn b¶ng.  - HS quan s¸t .  - HS nªu c¸ch thùc hiÖn  - 1 HS ®Æt tÝnh vµ tÝnh kÕt qu¶ :  3526  + 2759  6285  3526 + 2759 = 6285  - HS nêu.  - 1HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - HS lµm bài.    - 1HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - HS lµm vµo vë + 2 HS lªn b¶ng lµm .  - 1HS nªu yªu cÇu  - HS ph©n tÝch bµi to¸n  \*Tãm t¾t  §éi Một trång : 3680 c©y  §éi Hai trång : 4220 c©y  C¶ hai ®éi trång :…cây ?  - HS lµm vµo vë ;+ 1HS lªn b¶ng lµm  Bµi gi¶i  C¶ hai ®éi trång ®­îc lµ:  3680 + 4220 = 7900 (c©y)  §¸p sè: 7900 c©y  - 1HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - HS lµm nªu kÕt qu¶  + M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB  + Q lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AD  + N lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng BC  + P lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng DC |

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

**TËp lµm v¨n**

**TiÕt 20 : b¸o c¸O ho¹t ®éng**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn năng nói : báo cáo trước các bạn về hoạt động của tổ trong tháng,

lời lẽ rõ ràng , rành mạch .

- Rèn kĩ năng viết : Biết viết báo cáo ngắn gọn .

II. **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 “ chàng trai làng Phù Ủng”  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 hs báo cáo.  - GV nhắc :  + Báo cáo theo 2 mục .  + Báo cáo chân thực tinh tế .  + 4 bạn đóng vai lớp trưởng  3. **Củng cố dặn dò :**  **-** Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - HS đọc .  - HS báo cáo.  - Các tổ làm việc theo nhóm .  + Các thành viên đóng vai .  + Lần lượt đóng vai .  + 4 h/s đóng vai lớp trưởng . |

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

**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 kỹ 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 (Th¶o , Minh, Trang)

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

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 21**

Thứ hai ngày 10 tháng 2 năm 2014

**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 20:**

\* 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 20.

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

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

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

**To¸n**

**TiÕt 101 : LuyÖn tËp**

I**. Môc tiªu:** Gióp HS:

- BiÕt céng nhÈm c¸c sè trßn ngh×n, trßn tr¨m ®Òu cã 4 ch÷ sè.

- Cñng cè vÒ viÖc thùc hiÖn phÐp céng c¸c sè cã ®Õn bèn ch÷ sè vµ gi¶i bµi to¸n  b»ng hai phÐp tÝnh.

II. **§å dïng d¹y häc**:

- B¶ng phô.

III**. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bµi cò** :  - Nªu qui tr×nh céng c¸c sè cã ®Õn 4 ch÷ sè ?  - HS + GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. LuyÖn tËp.  \* Bµi 1:  - GV viÕt lªn b¶ng phÐp céng  4000 + 3000  - GV yªu cÇu HS tÝnh nhÈm  - GV cho HS tù lµm c¸c phÐp tÝnh kh¸c råi ch÷a bµi.  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu c¸ch tÝnh .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 3 : - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV söa sai .  \* Bµi 4. GV gäi HS nªu yªu cÇu  -Gọi 1 hs tóm tắt.    -Gọi 1 hs làm bài.    3. **Cñng cè - dÆn dß:**  Nªu tÝnh nhÈm c¸c sè trßn ngh×n ?  **-** Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lªn b¶ng.  - HS quan s¸t.  - HS tÝnh nhÈm - nªu kÕt qu¶  4000 + 3000 = 7000  - 3 HS nªu:  4 ngh×n + 3 ngh×n = 7 ngh×n  VËy: 4000 + 3000 = 7000  5000 + 1000=6000  6000+ 2000 = 8000  4000 +5000 =9000  8000 +2000 =10 000  - HS nªu c¸ch céng nhÈm .  6000 +500 = 6500  2000 + 400 = 2400  9000 + 900 = 9900  300 + 4000 = 4300  600 + 5000 = 5600  7000 + 800 = 7800  - 1HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - HS lµm bài.  2541 5348 4827  + 4238 + 936 + 2634  6779 6284 7461  805  + 6475  7280  - 1HS nªu yªu cÇu bµi tËp  Tãm t¾t  - HS nªu c¸ch lµm - lµm vµo vë bµi tËp  Bµi gi¶i  Sè lÝt dÇu b¸n ®­îc trong buæi chiÒu lµ:  432 x 2 = 864(l)  Sè lÝt dÇu b¸n c¶ hai buæi lµ:               432 + 864 = 1296 (l)  §¸p sè: 1296 (l) |

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

**TËp ®äc -kÓ CHUYỆN**

**TiÕt 61 - 62 : «ng tæ nghÒ thªu**

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 và trả lời câu hỏi  bài “Chú ở bên Bác Hồ”  2. **Bài mới:**  **Tập đọc**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Luyện đọc  - GV đọc mẫu .  - HS đọc và giải nghĩa từ  \* Đọc câu  \* Đọc đoạn trước lớp  \* Đọc nhóm  \* Đọc đồng thanh  3. **Tìm hiểu bài :**  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  - GV lần lượt nêu từng câu hỏi .  - GV nhận xét và bổ sung.  - Yêu cầu nêu nội dung ý nghĩa câu 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 TLCH.  - HS nhận xét  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp đọc 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 nhận xét. |

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

Thứ ba ngày 11 tháng 2 năm 2014

**ÂM NHẠC**

GV âm nhạc soạn

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

**TOÁN**

**TiÕt 102 : PhÐp trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10000**

I. **Môc tiªu**:Gióp HS:

- BiÕt thùc hiÖn c¸c sè trong ph¹m vi 10 000 .

- Cñng cè vÒ ý nghÜa phÐp trõ qua gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng phÐp trõ.

II. **§å dïng d¹y häc**:

- B¶ng phô.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò** :  - 2HS lªn b¶ng lµm 2 phÐp tÝnh  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b. Hướng dẫn thùc hiÖn phÐp  céng.  - GV viÕt b¶ng 8652 - 3917 = ?  - GV gäi HS nªu c¸ch thùc hiÖn  - GV gäi HS tÝnh.  3. **Thùc hµnh :**  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV söa sai cho HS .  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV gäi HS ®äc bµi, NX  - GV nhËn xÐt chung.  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu    \* Bµi 4: GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV gäi HS nªu l¹i c¸ch thùc hiÖn.  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học . | - HS nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp céng  - 1HS lªn b¶ng thùc hiÖn vµ nªu c¸ch cộng.    8652  - 3917  4735  - HS nªu quy t¾c .  - 1HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS lµm vµo vë + 2HS lªn b¶ng  6385 7563 8090  - 2927 - 4908 - 7131  3458 2655 959  3561  - 924  2637  - 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - HS lµm vµo vë + 2HS lªn b¶ng  9996 2340  - 6669 - 312  3327 2028  - 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - 1HS ph©n tÝch bµi to¸n  - HS lµm vµo vë + 1HS lªn b¶ng lµm bµi  Tãm t¾t  Cöa hµng cã: 4283 m v¶i  §· b¸n : 1633m v¶i  Cßn :..m v¶i ?  Bµi gi¶i  Cöa hµng cßn l¹i sè mÐt v¶i lµ:  4283 - 1635 = 2648 (m)  §¸p sè: 2648 m v¶i  - 1HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - 1HS lªn b¶ng lµm.  - HS ®äc kÕt qu¶ nªu l¹i c¸ch thùc hiÖn |

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

**chÝnh t¶ ( nghe -viÕt)**

**TiÕt 41 : ¤NG Tæ NGHÒ TH£U**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác trình bày đúng 1 đoạn của chuyện.

+ Biết viết hoa đúng .

+ Làm đúng các 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 : Xao xuyến, sáng suốt , xăng dầu, sắc nhọn .  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  3. **Củng cố - dặn dò :**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - Lớp đọc thầm.  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập .  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - lời giải :  a. Chăm chỉ-trở thành-trong-triều đình-trước thử thách-xử trí-làm cho-kính trọng-nhanh trí-truyền lại-cho nhân dân. |

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

**TËp ĐỌC**

**TiÕt 63 : BµN TAY C« GI¸O**

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 câu chuyện “ Ông tổ nghề thêu ”  - 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 .  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc dòng thơ.  \* Đọc khổ trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài**  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi  .  + Mỗi tờ giấy cô đã làm ra  những gì?  + Tả bức tranh dán giấy của cô?  + Em hiểu 2 dòng thơ cuối  như thế nào?  - GV nhận xét và bổ sung  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 .  - Nhận xét bổ sung  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp đọc .  - 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 12 tháng 2 năm 2014

**To¸n**

**TiÕt 103 : LuyÖn tËp**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

- BiÕt trõ nhÈm c¸c sè trßn ngh×n, trßn tr¨m cã ®Õn 4 ch÷ sè.

- Cñng cè vÒ thùc hiÖn phÐp trõ c¸c sè ®Õn bèn ch÷ sè vµ gi¶i bµi to¸n b»ng 2           phÐp tÝnh.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1 . **KT bµi cò:**  - Muèn trõ sè cã 4 ch÷ sè cho sè cã 4 ch÷ sè ta lµm ntn ?  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc .  b. LuyÖn tËp.  \* Bµi 1. GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV viÕt lªn b¶ng phÐp trõ  8000 - 5000  - GV gäi HS nªu c¸ch trõ nhÈm  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV yªu cÇu HS lµm bµi.  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yªu cÇu lµm bài.  - GV söa sai .  \* Bµi 4 :- GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV yªu cÇu HS lµm vµo vë.  - GV thu vë chÊm ®iÓm .  3. **Cñng cè dÆn dß** :  - Nªu c¸ch trõ nhÈm c¸c sè trßn tr¨m, ngh×n . | - 2 h/s lªn b¶ng.  - NhËn xÐt.  - 1HS nªu  - HS nªu c¸ch trõ nhÈm  8 ngh×n - 5 ngh×n = 3 ngh×n  VËy 8000 - 5000 = 3000  - HS lµm tiÕp c¸c phÇn cßn l¹i .  - 1HS yªu cÇu bµi tËp .  - HS lµm bµi vµo vë:  3600 - 600 =3000  7800 -500 =7300  9500 -100 = 9400  6200 - 4000 =2200  4100 - 1000 =3100  5800 - 5000 =800  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS lµm bài .  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - 2HS tãm t¾t vµ lµm bµi.  Tãm t¾t  Cã : 4720 kg  ChuyÓn lÇn 1: 2000 kg  ChuyÓn lÇn 2: 1700 kg  Cßn :..kg ?  Bµi gi¶i  C1: Sè muèi chuyÓn lÇn mét lµ:  4720 - 2000 = 2720 (Kg)  Sè muèi cßn l¹i sau khi chuyÓn lÇn 2 lµ:  2720 - 1700 = 1020 (kg)  §¸p sè: 1020 kg    - HS nªu. |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIÕT 21 : NH¢N HãA. ¤N C¸CH §ÆT Vµ TR¶ LêI C¢U HáI ë §¢U?**

I. **Mục tiêu :**

- Tiếp tục ôn về nhân hóa . Nắm được 3 cách nhân hóa .

- Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi ở đâu ?

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:**  -Tìm những từ cùng nghĩa với từ Tổ quốc.  -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 1 :  -Đọc diễn cảm bài :Ông trời bật lửa.  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Gv hướng dẫn làm bài.  -Hỏi hs về các cách nhân hoá.  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu h/s làm bài tập .  - GV chữa chung.  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - Nhận xét.  -2 hs đọc.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS đọc thầm gợi ý.  - HS kể :Trưng Trắc,Trưng Nhị, Lê Lợi,Hồ Chí Minh…  - HS đọc bài tập .  - HS lên làm bài  - Đổi chéo vở kiểm tra . |

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

**TËp viÕt**

**TiÕt 21 : ¤N CH÷ HOA O, ¤, Ơ**

I. **Muc tiêu :**

- Củng cố cách viết chữ hoa O,Ô,Ơ thông qua bài tập ứng dụng .

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

II. **Đồ dïng dạy học :**

- Mẫu chữ O,Ô,Ơ

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  32’  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 .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng “ Lãn Ông”  - 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 .  c. **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,Ô  Q,B,H,T,Đ  - 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 “Ổi Quảng Bá, Hồ Tây,Hàng Đào.  - HS viết bài vào vở . |

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

Thứ năm ngày 13 tháng 2 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**To¸n**

**TiÕt 104 : LUYỆN tËp chung**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

- Cñng cè vÒ céng, trõ (nhÈm vµ viÕt) c¸c sè trong ph¹m vi 10 000

- Cñng cè vÒ gi¶i bµi to¸n b»ng phÐp tÝnh vµ t×m thµnh phÇn ch­a biÕt cña                phÐp céng, phÐp trõ.

II. **Ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | 1. **KT bµi cò.**  + Nªu c¸ch céng, trõ nhÈm c¸c sè trßn tr¨m ? trßn ngh×n ?  + GV nhËn xÐt  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. LuyÖn tËp  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - GV gäi HS nªu c¸ch nhÈm  - GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt  - GV nhËn xÐt  \* Bµi 2 .- GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV yªu cÇu HS lµm vµo b¶ng con  \* Bµi 3 .- GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë.  - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm .  \* Bµi 4 . GV gäi HS nªu c¸ch t×m thµnh phÇn ch­a biÕt ?  - GV yªu cÇu HS lµm vë .  - GV nhËn xÐt, söa sai cho HS .  3. **Cñng cè - dÆn dß:**  - Nªu l¹i ND bµi ? | - HS nªu .  - NhËn xÐt.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS lµm SGK nªu kÕt qu¶ .  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - HS lµm b¶ng con  6924 5718 8493 4380  +1536 + 636 - 3667 - 729  8460 6354 4826 3651  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - HS ph©n tÝch bµi to¸n - gi¶i vµo vë.  Bµi gi¶i  Sè c©y trång thªm ®­îc:  948 : 3 = 316 (c©y)  Sè c©y trång ®­îc tÊt c¶ lµ:  948 + 316 = 1264 (c©y)  §¸p sè: 1246 (c©y)  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS lµm bµi vµo vë  x + 1909 = 2050  x = 2050 - 1909  x = 141  x - 586 = 3705  x = 3705 + 586  x = 4291  8462 - x = 762  x = 8462 -762  x = 7700  - HS nhËn xÐt. |

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

**chÝnh t¶(nhí- viÕt)**

**TiÕt 42: BµN TAY C¤ GI¸O**

I**. Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nhớ viết chính xác trình bày đúng đẹp.

+ Biết viết hoa đúng .

+ Làm đúng các 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 : Trí thức, nhìn trăng,       tia chớp, trêu chọc.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Chữ đầu dòng viết như thế nào?  + Mỗi dòng có mấy chữ?  + Nêu cách viết ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV yêu cầu hs viết bài vào vở.  c. Chấm chữa bài :  d. **HD làm bài tập**:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  \* Bài 3:  - GV h/d làm bài .  Gv chữa bài.  3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Viết hoa  + 4 chữ .  + Viết lùi vào 3 ô li.  - HS viết bảng con .  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập .  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - HS theo dõi.  - Cả lớp làm vào vở.  - 1 em đọc kết quả đúng. |

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

**§¹o ®øc**

**TiÕt 21 : T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi**

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu : - Nh­ thÕ nµo lµ t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi

- V× sao cÇn t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi

- TrÎ em cã quyÒn ®­îc ®èi xö b×nh ®¼ng, kh«ng ph©n biÖt dân tộc

2. HS biÕt c­ sö lÞch sù khi gÆp kh¸ch n­íc ngoµi

3. HS cã th¸i ®é t«n träng khi gÆp gì, tiÕp xóc víi kh¸ch n­íc ngoµi.

II. **Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn**:

-Thẻ từ.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  2’ | 1. **Giíi thiÖu bµi:**  - GV giíi thiÖu bµi ghi b¶ng.  2. Các hoạt động dạy-học:  \* H§1: Th¶o luËn nhãm  - MT: HS biÕt 1 sè biÓu hiÖn t«n träng ®ãi víi kh¸ch n­íc ngoµi  - C¸ch tiÕn hµnh :  -Chia Hs thành các nhóm,yêu cầu hs quan sát tranh và thảo luận vÒ th¸i ®é, nÐt mÆt c¸c b¹n nhá trong tranh .  - GV kÕt luËn :  \* KL: C¸c b¹n vui vÎ, tù nhiªn, tù tin biÓu lé lßng tù träng mÕn kh¸ch  \* H§2: Ph©n tÝch truyÖn  - MT: BiÕt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn t×nh c¶m th©n thiÖn mÕn kh¸ch, t«n träng vµ ý nghÜa cña viÖc lµm ®ã  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV ®äc truyÖn: CËu bÐ tèt bông  - GV kÕt luËn .  \* H§3: NhËn xÐt hµnh vi  - MT: BiÕt nhËn xÐt hµnh vi nªn lµm  - C¸ch tiÕn hµnh :  -Chia Hs thành các nhóm,yêu cầu hs thảo luận .  - GV kÕt luËn .  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - GV tãm t¾t ND bµi, nhËn xÐt giê häc | - HS nghe giíi thiÖu .  - HS quan sát tranh  - 4 HS ®¹i diÖn nhãm trình bày kết quả, nhËn xÐt .  - HS nghe ,trả lời câu hỏi,nhận xÐt .  - HS TL theo yªu cÇu phiÕu , ®¹i diÖn nhãm trình bày,nhËn xÐt. |

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

Thứ sáu ngày 14 tháng 2 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**To¸n**

**TIẾT 105 : Th¸ng - n¨m**

I**. Môc tiªu**: - Gióp HS:

+ Lµm quen víi c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian; th¸ng, n¨m, biÕt ®­îc mét n¨m cã 12  th¸ng.

+ BiÕt tªn gäi c¸c th¸ng trong 1 n¨m.

+ BiÕt sè ngµy trong tõng th¸ng.

+ BiÕt xem lÞch (tê lÞch th¸ng, n¨m).

II. **§å dïng**:

- Tê lÞch như SGK.

III**. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bµi cò**:  - 1 tuÇn lÔ cã bao nhiªu ngµy?  - HS nhËn xÐt.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b. GT tªn gäi c¸c th¸ng trong n¨m:  - GV treo tê lÞch n¨m 2010 vµ giíi thiÖu.  + Mét n¨m cã bao nhiªu th¸ng?  + Nªu tªn c¸c th¸ng?  c. GT sè ngµy trong tõng th¸ng;  + Th¸ng 1 cã bao nhiªu ngµy?  + Th¸ng 2 cã bao nhiªu ngµy ?  3. **Thùc hµnh :**  \* Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  + Ngµy 19 th¸ng 8 lµ thø mÊy ?  + Ngµy cuèi cïng cña th¸ng 8 lµ thø mÊy  + Th¸ng 8 cã bao nhiªu ngµy chñ nhËt ?  - GV nhËn xÐt .  4. **Cñng cè, dÆn dß:**  - 1 n¨m cã bao nhiªu th¸ng ? | - HS lªn b¶ng ttr¶ lêi.  - HS nghe quan s¸t .  - 12 th¸ng  -Th¸ng1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,  - 1HS nªu - vµi HS nh¾c l¹i.  - Cã 31 ngµy  - Cã 28 ngµy hoÆc 29 ngµy.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS nªu kÕt qu¶ .  - 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS tr¶ lêi .  - Thø 6.  - Thø 4.  - 4 ngµy .  - HS nhËn xÐt. |

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

**TËp lµm v¨n**

**TiÕt 21: NãI VÒ TRI THøC : NGHE -KÓ N¢NG NIU TõNG H¹T GIỐNG**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng nói : Nói rõ về người trí thức trong tranh .

- Rèn kĩ năng kể :Nhớ lại nội dung kể lại cho đúng .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Tranh minh họa .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - Báo cáo hoạt động trong tháng vừa qua .  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 .  - Yêu cầu q/s tranh và thảo luận .  - Đại diện trình bày .  - GV nhận xét.  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc bài tập .  - GV kể chuyện .  - GV kể lần 2  + Viện nghiên cứu được gì?  + Vì sao ông không gieo cả 10 hạt giống .  + Ông đã làm gì để bảo vệ 10 hạt giống  - GV gọi Hs kể ,nhận xét .  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | -2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.  - HS đọc.  - HS thảo luận theo bàn .  + Tranh1 : Kĩ sư cầu đường .  + Tranh2 :GV  + Nhà nghiên cứu .  - HS đọc .  - HS theo dõi .  - HS đọc phần gợi ý .  - 10 hạt giống quý.  - Vì trời rét đậm .  - Chia 2 phần .  - HS tập kể .  - Từng cặp tập kể. |

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

**SINH HOẠT**

**MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN**

**I,Mục tiêu:**

- Gióp hs n¾m mét sè néi dung vÒ ngµy thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.Tõ ®ã cã nh÷ng viÖc lµm tèt ®Ó h­íng vÒ ngµy 3/2,.

- Hs biÕt nãi lêi hay , lµm viÖc tèt ,cö chØ ®Ñp , biÕt h¸t c¸c bµi h¸t vÒ §¶ng, B¸c Hå,về mïa xu©n.

**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:  - Trong tháng 2 có ngày kỉ niệm lớn,đó là ngày nào?  -Năm nay là kỉ niệm bao nhiêu năm ngày thành lập Đảng?  -Em biết những bài hát nào về Đảng?  -Cho hs hát bài hát về Đảng,mùa xuân.  **Bước 4:Nhận xét buổi sinh hoạt:**  Cho hs đọc lời hứa nhi đồng.  **Bước 5:Dặn dò:**  -Dặn hs sưu tầm những bài hát về Đảng,về mùa xuân. | **-**Hs hát bài:Nhanh bước nhanh nhi đồng.  -Hs lắng nghe.  Hs nghe  -Hs trả lời .  -Là ngày kỉ niệm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930.  -Hs trả lời .  -Em là mùa xuân của Đảng,…  -Hs hát .  -Hs đọc.  -Hs lắng nghe. |

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

**Tuần 22**

Thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2014

**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 21:**

\* 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 21.

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------ **To¸n**

**TiÕt 106 : LuyÖn tËp**

I. **Môc tiªu:** - Gióp HS:

+ Cñng cè vÒ tªn gäi c¸c th¸ng trong 1 n¨m, sè ngµy trong tõng th¸ng.

+ Cñng cè vÒ kü n¨ng xem lÞch (tê lÞch th¸ng, n¨m).

II. **§å dïng d¹y häc**:

- Tê lÞch T1, 2,3 n¨m 2004

- Tê lÞch n¨m 2005.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. KT bµi cò:  - 1 n¨m cã bao nhiªu th¸ng ?  - T 2 th­êng cã bao nhiªu ngµy ?  - GV nhËn xÐt và cho điểm.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh :  \* Bµi tËp 1: GV gäi HS nªu yªu cÇu .  a,+ Ngµy 3 th¸ng 2 lµ thø mÊy?  + Ngµy 8 th¸ng 3 lµ thø mÊy ?  + Ngµy ®Çu tiªn cña T3 lµ thø mÊy ?  + Ngµy cuèi cïng cña th¸ng 1 lµ thø mÊy  b,+Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào?  +Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào?  +Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy?Đó là các ngày nào?  c,+ Th¸ng 2 n¨m 2009 cã bao nhiªu ngµy ?  -Gv nhận xét,yêu cầu hs chữa bài vào vở.  \* Bµi tËp 2: GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yêu cầu h/s lµm miÖng.  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  + Nh÷ng th¸ng nµo cã 30 ngµy ?  + Nh÷ng th¸ng nµo cã 31 ngµy ?  \* Bµi 4: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  + Th¸ng 8 cã bao nhiªu ngµy ?  -Nhận xét.  3. **Cñng cè - dÆn dß:**  - - Nhận xét giờ học . | - HS tr¶ lêi .  - NhËn xÐt.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - HS xem tê lÞch T1, 2,3 n¨m 2009  - Thø ba.  - Thø hai.  - Thø hai.  - Thø bảy.  -Là ngày 5.  -Là ngày 28.  -Có 4 ngày thứ bảy.Đó là các ngày:7,14,21,28.  - 29 ngµy.  -Hs chữa bài.  - 2HS nªu yªu cÇu.  - HS quan s¸t tê lÞch n¨m 2005, nªu miÖng kÕt qu¶.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS lµm nh¸p .  - T4, 6, 9, 11.  - T1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.  - HS nhËn xÐt .  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - 31 ngµy.  - HS lµm - nªu kÕt qu¶  + Ngµy 30 th¸ng 8 lµ CN th× ngµy 31 th¸ng 8 vµo thø hai.Ngày 1 tháng 9 là thứ ba,ngày 2 tháng 9 là thứ tư.Vậy khoanh vào đáp án C. |

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

**TËp ®äc - kÓ chuyÖn**

**TiÕt 64-65 : NHµ B¸C HäC Vµ Bµ Cô**

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:Ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê-đi-xơn rất giàu sáng kiến,luôn mong muốn đem khoa học phục vụ con người.

**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 “Bàn tay cô giáo”  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới:**  **Tập đọc**  a. GT bài ghi bảng :  b. Luyện đọc :  - GV đọc mẫu .  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ:  \* Đọc câu.  -Gv cho hs luyện đọc những từ hs phát âm sai.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc đồng thanh đoạn 1,3 hs nối tiếp nhau đọc các đoạn 2,3,4.  3. **Tìm hiểu bài**  \* Yêu cầu hs đọc theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - GV lần lượt nêu các câu hỏi:  +Nói những điều em biết về Ê-đi-xơn.  +Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra vào lúc nào?  -Gọi hs đọc thầm đoạn 2,3 trả lời:  +Bà cụ mong muốn điều gì?  +Vì sao cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo?  +Mong muốn của bà cụ gợi cho Ê-đi-xơn ý nghĩ gì?  -Gọi hs đọc thầm đoạn 4 trả lời:  +Nhờ đâu mong ước của bà cụ được thực hiện?  +Theo em,khoa học mang lại lợi ích gì cho con người?  - GV nhận xét và bổ sung.  -Hỏi hs nội dung của bài.  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.  **Kể chuyện**  1. Hướng dẫn kể chuyện  - Hướng dẫn kể theo vai.  - Gọi h/s kể.  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò** :  -Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi .  - HS nhận xét.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp đọc câu.  - 4 em đọc 4 đoạn.  - Hs đọc đồng thanh đoạn 1.  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  -Hs nói.  -Vào lúc Ê-đi-xơn vừa chế ra đèn điện,mọi người từ khắp nơi ùn ùn đến xem.Bà cụ cũng là một trong số những người đó.  -Bà mong ông Ê-đi-xơn làm được một thứ xe không cần ngựa kéo mà lại rất êm.  -Vì xe ngựa rất xóc.  -Chế tạo một chiếc xe chạy bằng dòng điện.  -Nhờ óc sáng tạo kì diệu,sự quan tâm đến con người và lao động miệt mài của nhà bác học.  -Cải tạo thế giới,cải thiện cuộc sống của con người,…  - Nhận xét.  Câu chuyện ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê-đi-xơn rất giàu sáng kiến,luôn mong muốn đem khoa học phục vụ con người.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS kể theo đoạn.  - 3 h/s nối tiếp kể 3 đoạn |

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

Thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2014

**ÂM NHẠC**

GV âm nhạc soạn

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

**TOÁN**

**TiÕt 107 : H×nh trßn ,t©m , ®­êng kÝnh , b¸n kÝnh**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

- Cã biÓu t­îng vÒ h×nh trßn, biÕt ®­îc t©m, b¸n kÝnh, ®­êng kÝnh cña h×nh trßn.

- B­íc ®Çu biÕt dïng compa ®Ó vÏ ®­îc h×nh trßn cã t©m vµ b¸n kÝnh cho tr­íc.

II. **§å dïng d¹y häc**:

- Mặt đồng hồ.

- Com pa .

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  - 1 n¨m cã bao nhiªu th¸ng ?  + Nh÷ng th¸ng nµo cã 30 ngµy ?  + Nh÷ng th¸ng nµo cã 31 ngµy ?  - GV nhËn xÐt và cho điểm.  2. **Bµi míi:**  a: Giíi thiÖu h×nh trßn.  - GV ®­a ra mÆt ®ång hå vµ giíi thiÖu mÆt ®ång hå cã d¹ng h×nh trßn.  - GV vÏ s½n lªn b¶ng 1 h×nh trßn .  + T©m O lµ trung ®iÓm cña ®­êng kÝnh AB.  + §é dµi ®­êng kÝnh gÊp 2 lÇn ®é dµi b¸n kÝnh.  b: Giíi thiÖu c¸c compa vµ c¸ch vÏ h×nh trßn  - GV giíi thiÖu cÊu t¹o cña com pa  + Com pa dïng ®Ó vÏ h×nh trßn.  - GV giíi thiÖu c¸ch vÏ t©m O h×nh trßn, b¸n kÝnh 2 cm.:  -Xác định khẩu độ com pa bằng 2cm trên thước.  -Đặt đầu có đinh nhọn đúng tâm  O,đầu kia có bút chì được quay một vòng vẽ thành hình tròn.  3. **Thùc hµnh:**  \* Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  + Nªu tªn ®­êng kÝnh, b¸n kÝnh trong cã trong h×nh trßn?  - GV nhËn xÐt chung.  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gäi 2HS lªn b¶ng lµm.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  -Gọi 2 hs vẽ bán kính OM và đường kính CD.  - GV gäi HS nªu, kÕt quả.  - GV nhËn xÐt .  4. **Cñng cè - dÆn dß:**  -Trong một hình tròn,độ dài đường kính gấp mấy lần độ dài bán kính?  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lªn b¶ng.  - NhËn xÐt.  - HS nghe - quan s¸t.  -4 HS nh¾c l¹i  - HS quan s¸t  - HS tËp vÏ h×nh trßn vµo nh¸p  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS lµm nh¸p - nªu miÖng kÕt qu¶  a. OM, ON, OP, OQ lµ b¸n kÝnh ;MN, PQ  lµ ®­êng kÝnh.  b. OA, OB lµ b¸n kÝnh, AB lµ ®­êng kÝnh  (CD kh«ng qua O nªn CD kh«ng lµ ®­êng kÝnh tõ ®ã IC, ID kh«ng ph¶i lµ b¸n kÝnh).  - HS nhËn xÐt.  - 2HS nªu yªu cÇu BT.  - HS nªu c¸ch vÏ - vÏ vµo vë .  a. VÏ đường trßn cã t©m O, b¸n kÝnh 2 cm.  b. T©m I, b¸n kÝnh 3 cm  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  -2 Hs vẽ.  + Độ dµi ®o¹n th¼ng OC dài hơn độ dài ®o¹n th¼ng OD:Sai  + Độ dµi ®o¹n th¼ng OC ngắn hơn độ dài ®o¹n th¼ng OM:Sai  + Độ dµi ®o¹n th¼ng OC b»ng mét phÇn hai ®o¹n th¼ng CD:Đúng  - Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính. |

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

**chÝnh t¶ ( nghe - viÕt)**

**TiÕt 43 : ª - ®i - x¬n**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác trình bày đúng đoạn văn.

+ Biết viết hoa đúng .

+ Làm đúng các 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 có âm đầu là tr/ch.  -Nhận xét và cho điểm.  2**. Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Trong bài viết được viết hoa những chữ nào ?  + Tên riªng được viết hoa như thế nào?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  3. **Củng cố - dặn dò :**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời  + Các chữ đầu câu , đầu đoạn và tên riêng.  + Viết hoa chữ cái đầu ,có gạch nối giữa các tiếng.  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập .  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - Lời giải :  a. **Tr**òn , **tr**ên , **ch**ui |

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

**TẬP ĐỌC**

**TiÕt 66: c¸i cÇu**

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 chuyện “ Nhà bác học và bà cụ “ vµ 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 .  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ  \* Đọc dòng thơ.  \* Đọc khổ trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  + Người cha bạn nhỏ làm nghề  gì?  + Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến những gì?  +Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu  nào? vì sao?  - GV nhận xét và bổ sung .  4. **Học thuộc lòng bài thơ:**  - 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 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 19 tháng 2 năm 2014

**TOÁN**

**TiÕt 108: LuyÖn tËp h×nh trßn ,t©m , ®­êng kÝnh ,b¸n kÝnh**

I. **Môc tiªu**:

       - HS cñng cè thªm vÒ c¸ch vÏ h×nh trßn, x¸c ®Þnh ®­îc t©m cña h×nh trßn,

. HS t×m ®­îc b¸n kÝnh , tÝnh ®­îc ®é dµi cña b¸n kÝnh , ®­êng kÝnh.

II. **§å dïng d¹y- häc**:

- Compa, bót ch× t« mµu.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  - Lµm l¹i BT1 + 2 tiÕt 107  - HS + GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi:**  **a**. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b. Thùc hµnh.  \* Bµi tËp 1: (bước 1,bước 2)  - GV h­íng dÉn HS.  + B­íc 1: GV h­íng dÉn HS tù vÏ ®­îc h×nh trßn t©m O b¸n kÝnh b»ng hai c¹nh « vu«ng, sau ®ã ghi c¸c ch÷ A, B, C, D.  + B­íc 2: Dùa trªn h×nh mÉu, HS vÏ phÇn h×nh trßn t©m A b¸n kÝnh AC vµ phÇn h×nh trßn t©m B b¸n kÝnh BC.  \* Bµi tËp 2. - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Cho hs tô màu theo ý thích.  - GV nhËn xÐt.  3. **Cñng cè- dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học. | 2 h/s lªn b¶ng.      C  C  A B      D      - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS trang trÝ h×nh trßn theo ý thÝch. |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TiÕt 22 :tõ ng÷ vÒ s¸ng t¹o : DÊU PHÈY**-

**DÊU HAI chÊm - dÊu chÊm hái**

I. **Mục tiêu** :

- Mở rộng vốn từ về sáng tạo .

- Luyện tập về dấu phẩy , dấu chấm, chấm hỏi.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Băng giấy.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - 2 hs lên bảng làm bài tập 2,bài tập 3 của tuần 20.    2. **Bài mới :**  a.GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. làm bài tập  \* Bài 1 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - GV chia nhóm.  - Yêu cầu h/s thảo luận theo gợi ý .  - Yêu cầu trình bày ý kiến.  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Hướng dẫn h/s nắm vững y/c bài tập .  - Yêu cầu h/s làm bài tập .  - Gọi 4 em lên bảng  - GV bổ sung .  - GV nhận xét .  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu h/s làm bài tập .  - GV chữa chung.  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - Nhận xét.  - HS đọc y/c bài tập.  - Hs chia nhóm.  - HS thảo luận .  - Đại diện trình bày .  - Nhận xét.   |  |  | | --- | --- | | Chỉ trí thức | Chỉ hoạt động của trí thức | | nhà bác học,nhà thông thái,nhà nghiên cứu,tiến sĩ | nghiên cứu khoa học | | nhà phát minh,kĩ sư | nghiên cứu khoa học,phát minh,chế tạo máy móc,… | | bác sĩ,dược sĩ | chữa bệnh,chế thuốc chữa bệnh. | | thầy giáo,cô giáo | dạy học | | nhà văn,nhà thơ | sáng tác |   - HS đọc y/c bài tập.  - HS đọc thầm đoạn văn .  - HS làm bài .  a. Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim .  b. Trong lớp,Liên luôn chăm chú nghe giảng .  c. Hai bên bờ sông,những bãi ngô bắt đầu xanh tốt .  d. Trên cánh rừng mới trồng,chim chóc lại bay về ríu rít .  - HS đọc bài tập .  -HS lên làm bài.  - 2 em lên bảng thi làm . |

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

**TËp viÕt**

**TiÕt 22 : ¤N CH÷ HOA P**

I. **Muc tiêu :**

- Củng cố cách viết chữ hoa P, Ph thông qua bài tập ứng dụng

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

II. **Đồ dïng dạy học :**

- Mẫu chữ P,Ph

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  35’  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 .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng “ Phan Bội Châu”.  - 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 .  c. **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 Ph,  B ,C,T,Gi,Đ,H,V,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 “Phá Tam Giang, Bắc,Đèo Hải Vân,Nam”.  - HS viết bài vào vở . |

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

Thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**To¸n:**

**TiÕt 109 : Nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

- BiÕt thùc hiÖn phÐp nh©n số cã bốn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ( cã nhí 1lÇn)

- VËn dông phÐp nh©n ®Ó lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  - Nªu c¸c b­íc nh©n sè cã 3 ch÷ sè?  GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi:**  a.GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b.GT tr­êng hîp nh©n kh«ng nhí.  - GV ghi b¶ng 1034 x 2 =?  - GV gäi HS lªn b¶ng lµm.  - VËy 1034 x 2 =2068  c. Hướng dẫn tr­êng hîp nh©n cã nhí 1 lÇn.  - GV viÕt 2125 x 3 = ?  - VËy 2125 x 3 = 6375.  3. **Thùc hµnh.**  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi2: (cột a)- GV ®äc yªu cÇu.  - GV theo dâi HS lµm BT.  - GV gäi HS nªu c¸ch lµm.  \* Bµi 3:- GV gäi HS ®äc bµi to¸n.  -Bài toán cho biết gì?  -Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 4: (cột a)- GV ®äc yªu cÇu.  - GV theo dâi HS lµm BT.  - GV gäi 3 HS lµm bài.  4. **Cñng cè, dÆn dß :**  - Nªu c¸ch nh©n sè cã 4 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè?  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lªn b¶ng .  - NhËn xÐt.  - HS quan s¸t.  - HS nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp nh©n  - 1 HS lªn b¶ng + líp lµm nh¸p.  1034  x 2  2068  - HS lªn b¶ng + HS lµm nh¸p.  2125  x 3  6375  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - 2 HS lªn b¶ng .  1234 4013  x 2 x 2  2468 8026  2116 1072  x 3 x 4  6348 4288  - HS nhËn xÐt.  - 2 HS nªu yªu cÇu.  1023 1810  x 3 x 5  3069 9050  - 2 HS ®äc.  -Hs trả lời.  -Tóm tắt.  1 bức tường :1015 viên gạch  4 bức tường :… viên gạch ?  Bµi gi¶i  Sè viªn g¹ch x©y 4 bøc t­êng lµ.  1015 x 4 = 4060(viên gạch)  Đáp số: 4060 viên gạch  -Hs nêu.  -3 Hs làm bài:  2000 x 2=  Nhẩm:2 nghìn x 2 = 4 nghìn  Vậy:2000 x 2 = 4000  4000 x 2=  Nhẩm:4 nghìn x 2 = 8 nghìn  Vậy:4000 x 2 = 8000  3000 x 2=  Nhẩm:3 nghìn x 2 = 6 nghìn  Vậy:3000 x 2 = 6 000 |

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

**CHÍNH t¶ (nghe-viÕt)**

**TiÕt 44: mét nhµ th«ng th¸i**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác trình bày đúng đoạn văn .

+ Biết viết hoa đúng.

+ Làm đúng các 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 , tiếng có âm tr / ch  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Đoạn văn gồm mấy câu?  + Những chữ nào trong đoạn cần viết   hoa ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫnlàm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  - Gv chữa bài.  \* Bài 3:  - GV h/s làm miệng .  - Yêu cầu h/s làm vào vở.  3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + 4 câu.  + Đầu câu và tên riêng Trương Vĩnh Kí  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - 3 em làm miệng  - HS làm bài vào vở  a. ra – đi – ô; dược sĩ ;giây.  b. thước kẻ ;thi trượt ;dược sĩ. |

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

**§¹o ®øc**

**TiÕt 22: T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi**

***(*TiÕp theo)**

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu : - Nh­ thÕ nµo lµ t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi

- V× sao cÇn t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi

- TrÎ em cã quyÒn ®­îc ®èi xö b×nh ®¼ng, kh«ng ph©n biÖt DT

2. HS biÕt c­ sö lÞch sù khi gÆp kh¸ch n­íc ngoµi

3. HS cã th¸i ®é t«n träng khi gÆp gì, tiÕp xóc víi kh¸ch n­íc ngoµi.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò:**  - GV ®¸nh gi¸.  2. **D¹y bµi míi** :  a, H§1: Liªn hÖ thùc tÕ   - MT: HS t×m hiÓu c¸c hµnh vi lÞch sù ®èi víi kh¸ch n­íc ngoµi.  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV nhËn xÐt .  KL: C­ sö lÞch sù ®èi víi kh¸ch n­íc ngoµi lµ 1 viÖc lµm tèt chóng ta nªn học tập.  b, H§2: §¸nh gi¸ hµnh vi .  - MT: HS biÕt nhận xét hµnh vi øng xö víi ng­êi n­íc ngoµi.  - C¸ch tiÕn hµnh :  -Chia nhóm,yêu cầu các nhóm thảo luận.  - GV kÕt luËn :  Tình huống a:Bạn Vi cần tự tin khi khách nước ngoài hỏi chuyện.  Tình huống b:Các bạn không nên bám theo sau.  Tình huống c:Giúp đỡ khách nước ngoài những việc phù hợp với khả năng là tỏ lòng mến khách.    - GV nhËn xÐt KL  3. **Cñng cè dÆn dß** :  - Nhận xét giờ học. | - HS nªu nh÷ng viÖc nªn lµm t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi.  - HS trao ®æi theo cÆp kÓ vÒ 1 hµnh vi lÞch sù ®èi víi kh¸ch n­íc ngoµi, nhËn xÐt vÒ hµnh vi ®ã  - 4 HS trình bày tr­íc líp.  - HS th¶o luËn nhãm .  - 4 HS ®¹i diÖn nhãm trình bày , bæ sung. |

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

Thứ sáu ngày 21 tháng 2 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**TiÕt 110 : luyÖn tËp**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng nh©n sè cã 4 ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè (cã nhí mét lÇn)

- Cñng cè: ý nghÜa phÐp nh©n, t×m sè bÞ chia, kÜ n¨ng gi¶i to¸n cã hai phÐp tÝnh.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1**. KT bµi cò:**  - Nªu c¸ch nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ?  GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi:**  a. Thùc hµnh:  \* Bµi 1.- GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV theo dâi HS lµm bµi.  - GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt .  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 2: (cột 1,2,3)  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV theo dâi HS lµm bµi.  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 3: - GV gäi HS ®äc bµi to¸n.  -Bài toán cho biết gì?  -Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 4: (cột 1,2)  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Gọi 2 hs làm bài.  - GV nhËn xÐt .  3. **Cñng cè - dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lªn b¶ng.  - 2 HS nªu yªu cÇu .  - 3 HS lªn b¶ng  4129 + 4129 = 4129 x 2 = 8258  1052 + 1052 + 1052 =1052 x 3 = 3156  2007 + 2007 +2007 + 2007= 2007 x 4 = 8028  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  423:3 = 141  141 x 3 = 423  2401 x 4 =9604  - 2 hs đọc .  - HS trả lời.  Bµi gi¶i  Sè lÝt dÇu chøa trong c¶ 2 thùng lµ :  1025 x 2 = 2050 (l)  Sè lÝt dÇu cßn l¹i lµ:  2050 - 1350 = 700 (l)  §¸p sè: 700 l  - 2HS nªu yªu cÇu .  1015 + 6 = 1021  1107 +6 = 1113  1015 x 6 = 6090  1107 x 6 = 6642 |

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

**TËp lµm v¨n**

**TiÕt 22: nãi vÒ lao ®éng trÝ ãc**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng nói : Nói rõ về người lao động trí óc mà em biết .

- Rèn kĩ năng viết : viết lại những điều mà em biết về người lao động trí óc.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh minh họa .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ**:  - Kể chuyện “ Nâng niu từng hạt giống”  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 .  - GV cho các em kể về  người thân của mình .  - Lớp và g/v nhận xét .  \* Bài 2 :  - GV yêu cầu h/s viết bài vào vở   theo lời kể của mình .  - GV bao quát chung .  - GV yêu cầu viết bài rõ ràng ,  dùng đúng các dấu câu .  - Yêu cầu đọc bài trước lớp .  - Nhận xét .  - Chấm 7 bài tại lớp.  3**. Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 HS lên bảng kể .  - HS đọc.  - 2 em kể tên 1 số nghề lao động trí óc:Bác sĩ,giáo viên,kĩ sư xây dựng,…  - HS kể theo gợi ý trong sgk .  - Từng cặp tập kể .  - HS dựa vào bài tập 1 làm bài   vào vở .  - HS đọc bài . |

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

**SINH HOẠT LỚP**

**SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

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

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

- Rèn kỹ 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 (Th¶o , Minh, Trang)

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

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* :

Hs các tổ biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

5. *Dặn d*ò.

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

**Tuần 23**

Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2014

**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 22:**

\* 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 22.

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

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

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

**To¸n**

**TiÕt111 : Nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè(TIẾP THEO)**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS.

- BiÕt thùc hiÖn phÐp nh©n ( cã nhí hai lÇn kh«ng liÒn nhau)

- VËn dông phÐp nh©n ®Ó lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò**.  - Gọi 2HS lªn b¶ng lµm.  2007 1052    -GV nhËn xÐt và cho điểm.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. HD thùc hiÖn phép nhân 1427 x 3  - GV viÕt phÐp tÝnh 1427 x 3 lªn b¶ng  + Nªu c¸ch thùc hiÖn  + GV gäi 1 HS lªn b¶ng thùc hiÖn vµ nªu c¸ch tÝnh nh©n  VËy 1427 x 3 = ?  1427  x    3  4281  VËy : 1427 x 3 = 4281  3. **Thùc hµnh** :  \* Bµi 1.- GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Gọi 4 hs làm bài.  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV gäi HS nªu kÕt qu¶ .  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 3 :- GV gäi HS nªu yªu cÇu .  -1 hs tóm tắt.  + Gọi 1 HS lªn b¶ng lµm.  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm.  \* Bµi 4:  - GV gäi HS nªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë .  - GV gäi HS nªu bµi gi¶i .  - GV nhËn xÐt .  4. **Cñng cè - dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lªn b¶ng.  - HS quan s¸t.  -HS nªu: §Æt tÝnh theo cét däc  Nh©n lÇn l­ît tõ ph¶i sang tr¸i  - 1HS thùc hiÖn:  + 3 nh©n 7 b»ng 21 ,viÕt 1 nhí 2  + 3 nh©n 2 b»ng 6 ,thªm 2 b»ng 8,viết 8  **+** 3 nh©n 4 b»ng 12 ,viÕt 2 nhí 1  + 3 nh©n 1 b»ng 3, thªm 1 bằng 4, viÕt 4.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  -4 hs làm bài.  2318 1092  x 2 x 3  4636 3276  1317 1409  x 4 x 5  5268 7045    - HS nªu c¸ch tÝnh .  - 2HS nªu yªu cÇu.  1107 1106  x 6 x 7  6642 7742  2319 1218  x 4 x 5  9276 6090  -2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS ph©n tÝch bµi to¸n .  Tãm t¾t  1 xe chë: 1425 kg g¹o  3 xe chë :…kg ?  Bµi gi¶i  3 xe nh­ thÕ chë ®­îc lµ:  1425 x 3 = 4275 (kg)  §¸p sè: 4275 kg g¹o  - HS nhËn xÐt  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS lµm vë .  Bµi gi¶i  Chu vi khu ®Êt h×nh vu«ng lµ:  1508 x 4 = 6032 (m)  §¸p sè: 6032 (m) |

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

**TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 67 - 68 :NHÀ ẢO THUẬT**

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’  2’ | 1. **KT bài cũ**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi  bài “Cái cầu”  - 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 .  - HD đọc và giải nghĩa từ  \* Đọc câu .  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  - GV nêu các câu hỏi trong sgk :  - Yêu cầu hs đọc thầm đoạn 1,trả lời câu hỏi:  +Vì sao chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật?  - Yêu cầu hs đọc thầm đoạn 2,trả lời câu hỏi:  +Hai chị em Xô-phi đã gặp và giúp đỡ nhà ảo thuật như thế nào?  +Vì sao hai chị em không nhờ chú Lí dẫn vào rạp?  - Gọi hs đọc đoạn 3,4trả lời câu hỏi:  +Vì sao chú Lí tìm đến nhà Xô-phi và Mác?  +Những chuyện gì đã xảy ra khi mọi người uống trà?  +Theo em,chị em Xô-phi đã được xem ảo thuật chưa?  - GV nhận xét và bổ sung .  - Yêu cầu nêu nội dung ý nghĩa câu chuyện .  4. **Luyện đọc lại** :  -Gọi 3 hs thi đọc 3 đoạn.  - 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 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 đọc câu.  - 4 em đọc 4 đoạn.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi:  -Vì bố của các em đang nằm viện,các em không dám xin tiền mẹ mua vé.  - Hai chị em đã giúp chú mang những đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc.  -Hs trả lời.  - 3 hs thi đọc .  - HS quan sát tranh.  - HS kể theo đoạn .  - HS nhận xét. |

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

Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2014

**ÂM NHẠC**

GV âm nhạc soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 112:LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

- RÌn kÜ n¨ng nh©n cã nhí hai lÇn.

- RÌn kü n¨ng gi¶i to¸n cã hai phÐp tÝnh, t×m sè bÞ chia.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1 . **KT bµi cò** :  -Gọi 2 HS lªn b¶ng thực hiện các phép tính:  HS1: 1107 2319 x 6 x 4  HS2: 1218 1120  x 5 x 7  -GV nhËn xÐt và cho điểm.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh  \* Bµi 1:- GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gọi 2 hs làm bài.  \* Bµi 3: - GV gäi HS ®äc yªu cÇu  - Yªu cÇu 2 HS lµm bài.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 4:(cột a) - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV nhËn xÐt.  3. **Cñng cè - dÆn dß :**  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s lªn b¶ng.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - HS lµm bài.  1324 1719 2308 1206  x 2 x 4 x 3 x 5  2648 6876 6924 6030  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  a. x : 3 = 1527 b. x: 4 = 1823  x = 1727 x 3 x = 1823 x 4  x = 5181 x = 7292  - 2HS nªu yªu cÇu .  - HS ®Õm sè « vu«ng t« ®Ëm trong h×nh vµ tr¶ lêi.  -Có 7 ô vuông đã tô màu trong hình.  -Tô màu thêm 2 ô vuông để trở thành một hình vuông có tất cả 9 ô vuông. |

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

**CHÍNH TẢ(NGHE-VIẾT)**

**TIẾT 47:NGHE NHẠC**

**I. Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết đúng bài thơ nghe nhạc.

+ Làm đúng các 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 : Rầu rĩ, giục giã , dồn dập.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Bài thơ kể chuyện gì ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. . Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  \* Bài 3:  - GV chia nhóm .  - Yêu cầu h/s thảo luận nhóm sau trình  bày ý kiến.  3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Bé Cương thích âm nhạc,..  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập .  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - 4 nhóm  - Nhóm thảo luận .  - Đại diện trình bày ý kiến.  a. **n**áo động-hỗ **l**áo ;béo **n**úc **n**ích-**l**úc đó  -Hs chia nhóm.  -H/s thảo luận nhóm sau đó trình  bày ý kiến. |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 69:CHƯƠNG TRÌNH XIẾC ĐẶC SẮC**

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 Nhà ảo thuật 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 .  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ  \* Đọc từng câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  - Nêu các câu hỏi trong sgk:  +Rạp xiếc in tờ quảng các này để làm gì?  +Em thích những nội dung nào trong quảng cáo này?  +Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt?  +Em thường thấy các quảng cáo ở những đâu?  - GV nhận xét và bổ sung **.**  **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 đọc từng câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần  - HS đọc cá nhân và TLCH  - Nhận xét  - 1 h/s đọc toàn bài  +Lôi cuốn mọi người đến rạp xem xiếc.  +Trên đường phố,trên ti vi,…  - HS theo dõi  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc .  - Thi đọc cả bài. |

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

Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2014

**TOÁN**

**TIẾT 113:CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ(TIẾP THEO)**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS;

- BiÕt thùc hiÖn phÐp chia: Tr­êng hîp chia hÕt, th­¬ng cã 4 ch÷ sè vµ th­¬ng  cã 3 ch÷ sè.

- VËn dông phÐp chia ®Ó lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1 . **KT bµi cò**:  - Nªu c¸ch chia sè cã 3 ch÷ sè?  - GV nhËn xÐt  2. **Bµi míi** :  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Hướng dẫn thùc hiÖn phÐp chia 6369 : 3.  - GV ghi b¶ng phÐp chia 6369 : 3  + H·y nªu c¸ch thùc hiÖn.  - GV gäi HS nªu l¹i c¸ch chia .  - GV nhËn xÐt.  - GV ghi phÐp chia 1276 : 4  - NhËn xÐt g× vÒ c¸ch chia ? kÕt qu¶ cña 2 phÐp chia ?  3. **Thùc hµnh** :  \* Bµi 1:- GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 2: - GV gäi 2 HS đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì?  -Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhËn xÐt.  - GV nhËn xÐt  \*Bµi 3: - GV gäi HS ®äc yªu cÇu .  - Gọi 2 hs làm bài.  4. **Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học . | - HS lªn b¶ng tr¶ lêi..  - HS quan s¸t vµ ®äc phÐp tÝnh  - §Æt tÝnh vµ tÝnh  - 1 HS lªn b¶ng chia .  6369 3  03 2123  06  09  0    - 1HS lªn b¶ng thùc hiÖn .    - 2HS nªu yªu cầu bµi tËp .  - HS lµm bài.  8462 2 3369 3 2896 4  04 4231 03 1123 09 724  06 06 16  02 09 0  0 0  -2hs đọc.  -1 hs tóm tắt.  4 thùng:1648 gói bánh.  1 thùng:… gói bánh?  Bµi gi¶i  Mçi thïng cã sè gãi b¸nh lµ:  1648 : 4 = 412 (gãi)  §/S: 412 gãi .  - 2HS nªu yªu cÇu  - HS lµm vµo vë.  X x 2 = 1846 3 x X = 1578  X = 1846 : 2 X = 1578 :3  X = 923 X = 526 |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 23:NHÂN HOÁ**

**ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI NHƯ THẾ NÀO?**

I. **Mục tiêu** :

- Củng cố về các cách nhân hóa .

- Ôn cách đặt và tlch ; ntn ?

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Một đồng hồ có 3 kim.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - 2 hs lên bảng làm bài tập 2,bài tập 3 của tuần 22.    2. **Bài mới :**  a.GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học.  b. làm bài tập  \* Bài 1 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - GV chia nhóm.  - Yêu cầu h/s thảo luận theo gợi ý .  - Yêu cầu trình bày ý kiến.  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Hướng dẫn h/s nắm vững y/c bài tập .  - Yêu cầu h/s làm bài tập .  - Gọi 3 em lên bảng  - GV bổ sung .  - GV nhận xét .  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu h/s làm bài tập .  - GV chữa chung.  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - Nhận xét.  - HS đọc y/c bài tập.  - Hs chia nhóm.  - HS thảo luận .  - Đại diện trình bày .  - Nhận xét.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS làm bài .  a. Bác kim giờ nhích về phía trước từng li,từng li.  b. Anh kim phút đi từng bước,từng bước.  c.Bé kim giây chạy lên trước hàng rất nhanh.  - HS đọc bài tập .  - 4 lên bảng làm bài .  a,Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào ?  b,Ê-đi-xơn làm việc như thế nào ?  c,Hai chị em nhìn chú Lí như thế nào ?  d,Tiếng nhạc nổi lên như thế nào ? |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 23:ÔN CHỮ HOA Q**

I. **Muc tiêu** :

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

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

II. **Đồ dïng dạy học:**

- Mẫu chữ Q

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  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 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“Quang trung”   - 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 Q,T  Q,B  - 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 “Quê ,Bên”.  - HS viết bài vào vở . |

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

Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 114:CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ(TIẾP THEO)**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

- BiÕt thùc hiÖn phÐp chia: cã d­, th­¬ng cã 4 ch÷ sè hoÆc 3 ch÷ sè.

- VËn dông phÐp chia ®Ó lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò.**  - Nªu c¸ch chia sè cã 4 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè ?  1846 2  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  b. HD thùc hiÖn phÐp chia  - GV viÕt 9365: 3 lªn b¶ng  + GV gäi HS lªn b¶ng +líp lµm b¶ng con  - GV viÕt: 2249 : 4  - GV gäi 1 HS lªn b¶ng thùc hiÖn  3. **Thùc hµnh** :  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV söa sai .  \* Bµi 2:  - GV gäi 2 HS đọc đề bài.  -Bài toán cho biết gì?  -Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV nhËn xÐt  4. **Cñng cè dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học . | - HS lªn b¶ng.  -HS nhËn xÐt  - HS quan s¸t  -> §Æt tÝnh theo cét däc -> tÝnh  - Thùc hiÖn lÇn l­ît tõ tr¸i sang ph¶i.  9365 3  03 3121  06  05  2  9365 : 3 = 3121 (d­ 2)  - HS quan s¸t nªu c¸ch chia.  -1 HS lªn b¶ng thùc hiÖn.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - HS lµm bài.  2469 2 6487 3  04 1234 04 2162  06 18  09 07  1 1  - 2HS nªu yªu cÇu .  Bµi gi¶i  Ta cã: 1250 : 4 = 312 (d­ 2)  VËy 1250 b¸nh xe l¾p ®­îc nhiÒu nhÊt vµo 312 xe cßn thõa hai b¸nh xe.  §/S: 312 xe; thõa 2 b¸nh xe  - 2HS nªu yªu cÇu .  - HS dïng 8 h×nh xÕp theo h×nh mÉu.  - HS xÕp thi. |

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

**CHÍNH TẢ(NGHE-VIẾT)**

**TIẾT 46:NGƯỜI SÁNG TÁC QUỐC CA VIỆT NAM**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác đoạn văn.

+ Biết viết hoa đúng.

+ Làm đúng các bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Ảnh Văn Cao.

III. **Hoạt động dạy häc**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - Viết các từ có âm , vần: n/l; . uc/ut  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Trong bài viết được viết hoa những chữ nào ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2: - Yêu cầu h/s đọc bài tập .  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.    3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con’  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Viết hoa danh từ riêng và các chữ đầu câu , đầu đoạn .  - HS viết bảng con.  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập .a,**l**im dim ;mắt **l**á ;**n**ằm im  - 1 em đọc , lớp theo dõi  a. -Nhà em có nồi cơm điện.  -Mắt con cóc rất lồi.  b. -Cây trúc này rất đẹp  -Vùng này đang lụt nặng . |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**TIẾT 23 :TÔN TRỌNG ĐÁM TANG(TIẾT 1)**

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu: §¸m tang lµ lÔ ch«n cÊt ng­êi ®· chÕt, lµ 1 sù kiÖn ®au buån ®èi víi  nh÷ng ng­êi th©n cña hä. T«n träng ®¸m tang lµ kh«ng lµm xóc ph¹m ®Õn tang lÔ ch«n cÊt ng­êi ®· khuÊt .

2. HS biÕt øng sö ®óng khi gÆp ®¸m tang

3. HS cã th¸i ®é t«n träng ®¸m tang, c¶m th«ng víi nçi ®au khæ cña nh÷ng gia đình  cã ng­êi võa mÊt .

II. **Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn**:

- Vở bài tập Đạo đức 3.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 30’  2’ | 1. **D¹y bµi míi :**  \*Giíi thiÖu bµi  - GV giíi thiÖu bµi ghi b¶ng.  \* H§1: Kể chuyện Đ¸m tang :  - MT: HS biÕt v× sao cÇn ph¶i t«n träng ®¸m tang vµ thÓ hiÖn 1 sè c¸ch øng xö cÇn thiÕt khi gÆp ®¸m tang  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV kÓ chuyÖn.  -GV vµ nhËn xÐt tæng kÕt  - GV kÕt luËn:Tôn trọng đám tang là không làm gì xúc phạm đến tang lễ.  \* H§2: §¸nh gi¸ hµnh vi  - MT: HS biÕt ph©n biÕt hµnh vi ®óng vµ hµnh vi sai khi gÆp ®¸m tang.  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV ph¸t phiÕu BT, nªu yªu cÇu BT.  - GV nhËn xÐt KL:  Các việc b,d là những việc làm đúng,thể hiện sự tôn trọng đám tang;các việc a,c,đ,e là những việc không nên làm.  \* H§3: Tù liªn hÖ  - MT: HS biÕt tù ®¸nh gi¸ c¸ch øng xö cña b¶n th©n khi gÆp ®¸m tang.  - C¸ch tiÕn hµnh:  -Nêu yêu cầu tự liên hệ.  - GV nhËn xÐt tæng kÕt.  2. **Cñng cè dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học . | - HS nghe giíi thiÖu .  - HS theo dâi ®Ó ®µm tho¹i.  - HS lµm bµi c¸ nh©n, trình bày kÕt qu¶ .  - HS liªn hÖ theo nhãm, trao ®æi với các bạn trong lớp. |

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

Thứ sáu ngày 28 tháng 2 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 115:CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ(TIẾP THEO)**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

- BiÕt thùc hiÖn phÐp chia tr­êng hîp cã ch÷ sè 0 ë th­¬ng

- RÌn kü n¨ng gi¶i bµi to¸n cãhai phÐp tÝnh.

II. **C¸c H§ d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò**.  -Gọi 2 hs lên bảng thực hiện các phép tính chia:  1350 : 4 4158 : 5  9364 : 3 2467 : 2  GV nhËn xÐt và cho điểm.  2. **Bµi míi:**  a: Hướng dẫn thùc hiÖn phÐp chia.  4218 : 6 vµ 2407 : 4  + GV ghi phÐp tÝnh 4218 : 6 lªn b¶ng  - Nªu c¸ch chia?  - GV gäi HS thùc hiÖn chia  - PhÐp tÝnh chia nµy cã g× gièng phÐp chia sè cã 3 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè?  + GV ghi phÐp tÝnh 2407 : 4  - Yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng lµm .  - GV gäi HS nªu l¹i c¸ch tÝnh ?  2. **Thùc hµnh:**  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV söa sai .  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Gäi HS ph©n tÝch bµi to¸n  - Yªu cÇu gi¶i vµo vë  - GV gäi HS ®äc bµi - nhËn xÐt  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV h­íng dÉn HS lµm bµi.  3. **Cñng cè - dÆn dß** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 hs lên bảng làm bài.  - 1HS thùc hiÖn .  4218 6  01 703  18  0  - HS nªu.  - HS thùc hiÖn:  2407 4  00 601  07  3  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  3224 4 1516 3  02 806 01 505  24 16  0 1  2819 7 1865 6  01 402 06 310  19 05  5 5  - 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp.    Bµi gi¶i  Sè mÐt ®­êng ®· söa lµ:  1215 : 3 = 405 (m)  Sè mÐt ®­êng cßn ph¶i söa lµ:  1215 - 405 = 810 (m)  §/S:810m ®­êng  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS lµm bµi. |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 23 :KỂ LẠI MỘT BUỔI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng nói : Biết kể lại 1 buổi biểu diễn nghệ thuật mà em đã được xem

- Rèn kĩ năng kể : Dựa vào những điều đã kể , viết được 1 đoạn văn ngắn về                        biểu  diễn nghệ thuật .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh minh họa .

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc lại bài “Người lao động trí óc”.  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 .  - Yêu cầu đọc gợi ý .  - Gọi 1 em làm mẫu . .  - GV nhận xét và bổ sung .  - GV yêu cấu h/s kể .  - Nhận xét chung .  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc bài tập  - Yêu cầu h/s viết lại những điều  mình vừa kể . .  - Gọi 1 số em đọc bài trước lớp.  - GV nhận xét .  - Chấm 1 số bài .  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học .  - Về tập kể lại cho quen. | - 2 HS lên bảng đọc .  - HS đọc.  - HS đọc .  - Lớp theo dõi .  - HS kể .  - HS đọc  - HS viết bài vào vở .  - HS đọc bài . |

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

**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 kỹ 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 (Th¶o , Minh, Trang)

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

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 24**

Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014

**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 23:**

\* 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 23.

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

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

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

**TOÁN**

**TIẾT 116:LUYỆN TẬP**

**I. Môc tiªu:** Gióp HS:

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp chia, tr­êng hîp th­¬ng cã ch÷ sè 0 vµ gi¶i bµi to¸n cã mét, hai phÐp tÝnh.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T/g | | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  - Gọi 2 HS lªn b¶ng thực hiện 2 phép tính:  3224 4 2156 7  - GV nhËn xÐt và cho điểm.  2. **Bµi míi**:  a. Gt bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b. Thùc hµnh :  \* **Bµi1:** - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - C¸c phÐp tÝnh trªn, em cã nhËn xÐt g× vÒ th­¬ng ë hµng chôc ?  \* **Bµi2**: (a,b)- GV gäi HS nªu yªu cÇu.  + Muèn t×m thõa sè trong 1 tÝch ta ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ?  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV nhËn xÐt .  \* **Bµi 3**: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  -Bài toán cho biết gì?  -Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhËn xÐt .  \* **Bµi 4**- GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài.  3. **Cñng cè - dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học . | | - 2 HS lªn b¶ng thực hiện 2 phép tính:  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - §Òu cã ch÷ sè 0 ë hµng chôc.  - 2 HS nªu yªu cÇu .  - HS nªu .  -2HS lµm bài.  - 2HS nªu yªu cÇu .  - 2HS trả lời.  -1 hs tóm tắt.  - 1 hs làm bài.  Bµi gi¶i  Sè ki l« gam g¹o ®· b¸n lµ:  2024 : 4 = 506 (kg)  Sè ki l« gam g¹o cßn l¹i lµ:  2024 - 506 = 1518 (kg)  §¸p sè: 1518 kg g¹o  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - 3HS nªu c¸ch nhÈm . |

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

**TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN:**

**TIẾT 70 - 71 : ĐỐI ĐÁP VỚI VUA**

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 truyện:Câu chuyện ca ngợi Cao Bá Quát thông minh ,đối đáp giỏi,có bản lĩnh từ nhỏ.

**B. Kể chuyện**

- Rèn kĩ năng nói

- Rèn kĩ năng nghe.

+Chăm chú 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 “chương trình  xiếc đặc sắc”  2. **Bài mới:**  **Tập đọc**  a. GT bài ghi bảng  b. Luyện đọc :  - GV đọc mẫu .  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm đôi.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  +Cậu đối như thế nào?  -Hỏi hs nội dung truyện.  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu đoạn 3.  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ .  - Tổ chức thi đọc trước lớp  **Kể chuyện**  - Yêu cầu h/s quan sát tranh.  - Yêu cầu xếp tranh theo thứ tự  5. **Củng cố dặn dò** :  +Em biết câu tục ngữ nào có hai vế đối nhau? | | - 2 h/s lên bảng đọc và trả lời câu hỏi.  - HS nhận xét  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp đọc câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS đọc theo nhóm đôi.  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi:  + Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hồ Tây.  - Nhận xét .  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - 2 h/s xếp tranh :3-1-2-4  - HS kể theo đoạn. |

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

Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2014

**ÂM NHẠC**

GV âm nhạc soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 117: LUYỆN TẬP CHUNG**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS

- RÌn luyÖn kü n¨ng thùc hiÖn phÐp tÝnh.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n cã 2 phÐp tÝnh.

II. **C¸c H§ d¹y häc**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T/g | | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1**. KT bµi cò**:  - Gọi 2 HS lªn b¶ng thực hiện 2 phép tính:    1608 4 2413 4  + GV nhËn xÐt và cho điểm.  2 **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b.Thùc hµnh  \* **Bµi 1**: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS làm bài.  - GV söa sai.  \* **Bµi 2**: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV söa sai .  + Nªu l¹i c¸ch chia ?    **\* Bµi 4**:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  -Bài toán cho biết gì?  -Bài toán hỏi gì?  - GV gäi HS nhËn xÐt.  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhËn xÐt .  3. **Cñng cè - dÆn dß**:  - NhËn xÐt giê häc | | - 2 h/s lªn b¶ng lµm bµi .  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - 4 HS làm bài.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  a,4691 2 b,1230 3  06 2345 03 410  09 00  11 0  1  1607 4 1038 5  00 401 03 207  07 38  3 3    - 2HS nªu yªu cÇu  - 2HS trả lời.  -1 hs tóm tắt.  -1 hs làm bài.  Bµi gi¶i  ChiÒu dµi s©n vËn ®éng lµ:  95 x 3 = 285 (m)  Chu vi s©n vËn ®éng lµ:  (285 + 95) x 2 = 760 (m)  §¸p sè: 760 m |

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

**CHÍNH TẢ (NGHE VIẾT)**

**TIẾT 47 : ĐỐI ĐÁP VỚI VUA**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác 1 đoạn của truyện.

+ Biết viết hoa đúng .

+ Làm đúng các 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 , tiếng có âm n/l.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Hai vế đối trong bài được viết như thế nào?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  - GV chữa bài .  \* Bài 3:  - GV y/c h/s làm bài.  - GV nhận xét .  3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - HS trả lời  + Viết giữa trang ,cách lề 2 ô li.  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập.  - 1 em đọc , lớp theo dõi  - lời giải  a. Sáo , xiếc b. Mõ , vẽ  - Mỗi h/s tìm ít nhất 2 tiếng trở lên . |

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

**TẬP ĐỌC**

**TiÕt 72 : tiÕng ®µn**

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 câu chuyện “ Đối đáp với vua 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.  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc từng câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  + Thủy chuẩn bị như thế nào để vào phòng thi?  +Tìm những từ ngữ miêu tả âm thanh của cây đàn?  + Cử chỉ , nét mặt của Thủy khi  kéo đàn thể hiện điều gì?  + Tìm những chi tiết miêu tả khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng như hoà với tiếng đàn?  - GV nhận xét và bổ sung .  -Hỏi hs nội dung của bài.  4**. Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV hướng dẫn 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 .  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp đọc .  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - 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 nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc .  - Thi đọc cả bài. |

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

Thứ tư ngày 5 tháng 3 năm 2014

**TOÁN**

**TIẾT 118 : LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS.

- B­íc ®Çu lµm quen víi ch÷ sè La m·.

- NhËn biÕt ®­îc c¸c ch÷ sè La M· tõ 1 - 12, sè 20 - 21.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò :**  - HS 1: 9845 6    - HS 2 : 4875 5  + GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b. Giíi thiÖu vÒ ch÷ sè La M· và một vài số La Mã thường gặp.  - GV giíi thiÖu mÆt ®ång hå có c¸c    sè ghi b»ng ch÷ sè La M·.  - GV viÕt b¶ng c¸c ch÷ sè La M·     I,V,X vµ giíi thiÖu - ®äc.  - GV viÕt 2 ch÷ sè II víi nhau - ®äc    lµ 2  - ViÕt sè III, ®äc lµ 3  - GV ghÐp IV ®äc lµ 4  - T­¬ng tù c¸c sè VII, VIII, X, XI,     XII,.  - ViÕt sè XX ®äc lµ 20  - ViÕt sè XXI ®äc lµ 21  c.Thùc hµnh :  \* Bµi 1:- GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV gäi HS nªn b¶ng ®äc ch÷ sè   La M· thø tù xu«i, ng­îc bÊt k×.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2: - HS ®äc y/c bµi tËp.  - GV xoay kim ®ång hå .  - GV nhËn xÐt  \* Bµi3:(a) - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë + 2HS lªn    b¶ng .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi4: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë + 1HS lªn    b¶ng .  - GV nhËn xÐt .  **4. Cñng cè dÆn dß:**  - Nªu l¹i ND bµi | - 2 h/s lªn b¶ng lµm bµi tËp.  - HS quan s¸t.  - HS nghe - ®äc §T.  - HS ®äc.  - HS nghe - ®äc .  - HS ®äc .  - HS nghe .  - 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS ®äc theo cÆp  - 7 HS ®äc tr­íc líp  - HS nhËn xÐt.  - 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - Gäi HS ®äc giờ chỉ đúng.  - 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS lµm vµo vë - 2 HS lªn b¶ng lµm.  a. II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,XI  - 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS lµm vµo vë - 1 HS lªn b¶ng lµm  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII |

----------------------------------------------------------------------------------------------------**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 24: TỪ NGỮ VỀ NGHỆ THUẬT -DẤU PHẨY**

I. **Môc tiªu**:

- Củng cố và hệ thống hóa mở rộng vốn từ về nghệ thuật .

- Luyện tập về dấu phẩy.

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:**  - Tìm phép nhân hoá trong khổ thơ sau:  Hương rừng thơm đồi vắng  Nước suối trong thầm thì  Cọ xoè ô che nắng  Râm mát đường em đi  -Gọi 2 hs trả lời.  -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 1 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Yêu cầu h/s làm bài tập.  - GV chữa bài  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Hướng dẫn h/s nắm vững y/c bài tập .  - Yêu cầu h/s lên bảng làm .  - GV nhận xét .  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | | -2 hs trả lời:Nước suối và cọ được nhân hoá.Chúng có hành động như người:Nước suối thì thầm với bạn học sinh,cọ xoè ô che nắng suốt trên đường bạn đi đến trường.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS 3 h/s lên bảng , lớp làm   vào vở.  a. Diễn viên, ca sĩ,…  b. Đóng phim, ca hát,…  c. Điện ảnh, kịch nói,…  - HS đọc y/c bài tập.  - HS đọc thầm đoạn văn .  - HS làm bài :  Mỗi bản nhạc,mỗi bức tranh,mỗi câu chuyện,mỗi vở kịch,mỗi cuốn phim,…đều là một tác phẩm nghệ thuật.Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ,học sĩ,nhà văn,nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn.Họ đang lao động miệt mài,say mê để đem lại cho chúng ta những giờ giải trí tuyệt vời,giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 24 : ÔN CHỮ HOA R**

I. **Muc tiêu :**

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

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

II. **Đồ dung dạy học** :

- Mẫu chữ R .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  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. 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 .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng“Phan Giang”  - 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 Ph, R,B.  - 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 “ Rủ , Bây”.  - HS viết bài vào vở |

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

Thứ năm ngày 6 tháng 3 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 119: LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu**:

- Cñng cè vÒ ®äc, viÕt, nhËn biÕt gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè La M· tõ 1 - 12.

- Thùc hµnh xem ®ång hå ghi b»ng ch÷ sè La M·.

II **§å dïng d¹y häc**:

- 1sè que diªm, ®ång hå.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T/g | | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1 . **KT bµi cò**:  - ViÕt c¸c sè La M· tõ 1- 12.  - HS + GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng:  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh.  \***Bµi 1**: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV cho HS quan s¸t ®ång hå trong    SGK.  - GV gäi HS ®äc .  - GV nhËn xÐt.  **\* Bµi 2**: - GV ®äc HS nªu yªu cÇu.  - Gäi HS đọc bài.  - GV nhËn xÐt .  **\* Bµi 3:** - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV nhận xét.  **\* Bµi 4:(a,b)** - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV tæ chøc cho HS thi xÕp nhanh  - GV gäi HS nhËn xÐt .  - GV nhËn xÐt.  3. **Cñng cè - dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học. | | - 2 h/s lªn b¶ng.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS quan s¸t .  - HS ®äc giê .  a. 4giê  b. 8 giê 15phút  c. 8 giê 55 phút hay 9 giê kÐm 5 phót.  - 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - 1HS đọc.  - HS nhËn xÐt.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS lµm bµi ;2HS ngåi c¹nh ®æi vë ®Ó kiÓm tra  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - 2 HS lªn b¶ng thi xÕp nhanh  a. VIII; XXI |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 48 : TIẾNG ĐÀN**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác 1 đoạn của bài.

+ Biết viết hoa đúng.

+ Làm đúng các 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 , tiếng có âm s/x.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Nội dung đoạn văn tả cảnh gì?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - GV chia nhóm .  - Yêu cầu h/s thảo luận nhóm sau trình bày ý   kiến.  + Nhóm 1: tìm tiếng có âm s  + Nhóm 2 : Tìm tiếng có âm x  + Nhóm 3: Tìm tiếng thanh ?/ ~  3. **Củng cố - dặn dò :**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng.  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở  - HS đọc y/c bài tập .  - 3 nhóm  - Nhóm thảo luận .  - Đại diện trình bày ý kiến.  + N1: Sung sướng,…  + N2: Xôn xao,….  + N3: Đủng đỉnh , võ vẽ,…. |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**TIẾT24 : TÔN TRỌNG ĐÁM TANG ( TIẾT 2 )**

**Môc tiªu**:

1. HS hiÓu: §¸m tang lµ lÔ ch«n cÊt ng­êi ®· chÕt, lµ 1 sù kiÖn ®au buån ®èi víi  nh÷ng ng­êi th©n cña hä. T«n träng ®¸m tang lµ kh«ng lµm xóc ph¹m ®Õn tang lÔ ch«n cÊt ng­êi ®· khuÊt .

2. HS biÕt øng sö ®óng khi gÆp ®¸m tang.

3. HS cã th¸i ®é t«n träng ®¸m tang, c¶m th«ng víi nçi ®au khæ cña nh÷ng gia đình  cã ng­êi võa mÊt .

II. **Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiện**:

- Vở bài tập Đạo đức 3.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  Nªu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm khi gÆp ®¸m tang?  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸  2. **D¹y bµi míi**:  a, **H§1**: Bµy tá ý kiÕn  \*Mục tiêu:  Hs biết trình bày những quan niệm đúng về cách ứng xử khi gặp đám tang và biết bảo vệ ý kiến của mình.  \*Cách tiến hành:  - GV lÇn l­ît ®äc tõng ý kiÕn.  a,Chỉ cần tôn trọng đám tang của những người mình quen biết.  b,Tôn trọng đám tang là tôn trọng người đã khuất,tôn trọng gia đình họ và những người cùng đi đưa tang.  c,Tôn trọng đám tang là biểu hiện của nếp sống văn hoá.  -Gv kết luận:  - Nªn t¸n thµnh víi c¸c ý kiÕn b,c.  - Kh«ng t¸n thµnh víi ý kiÕn a.  b, **H§2**: Xö lÝ t×nh huèng :  \*Mục tiêu:Hs biết lựa chọn cách ứng xử đúng trong các tình huống gặp đám tang.  \*Cách tiến hành:  - GV chia nhãm yªu cÇu HS th¶o luËn vÒ c¸ch øng xö cña c¸c t×nh huèng trong.  -Gọi đại diện từng nhóm trình bày.  -Gv kết luận:  - Tình huống 1: Kh«ng nªn gäi b¹n vµ chØ trá  ,c­êi ®ïa.  - Tình huống  2: Kh«ng nªn ch¹y nh¶y c­êi  ®ïa, vÆn to ®µi, ti vi  - Tình huống  3: Em nªn hái th¨m vµ chia    buån cïng b¹n  - Tình huống  4: Em nªn khuyªn ng¨n c¸c b¹n  c, **H§3**: Trß ch¬i Nªn vµ Kh«ng nªn  \*Mục tiêu: : Cñng cè bµi  \*Cách tiến hành:  - GV chia nhãm, phæ biÕn luËt ch¬i, yªu cÇu c¸c nhãm trong 5 phút ph¶i liÖt kª ®­îc nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm, nhãm nµo ghi ®­îc nhiÒu sÏ th¾ng cuéc.  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ mçi nhãm.  \* KL: CÇn ph¶i t«n träng ®¸m tang, kh«ng nªn lµm g× xóc ph¹m ®Õn tang lÔ. §ã lµ mét biÓu hiÖn cã nÕp sèng v¨n ho¸.  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học. | - 2 HS nªu.  - HS suy nghÜ bµy tá th¸i ®é t¸n thµnh hoÆc kh«ng t¸n thµnh b»ng c¸ch gi¬ tÊm b×a.  - HS ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn, c¶ líp trao ®æi nhËn xÐt.  - HS tiÕn hµnh ch¬i.  - NhËn xÐt khen nhãm th¾ng cuéc. |

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

Thứ sáu ngày 7 tháng 3 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 120: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ**

I. **Môc tiªu:** Gióp HS.

- TiÕp tôc cñng cè biÓu t­îng vÒ thêi gian (chñ yÕu lµ vÒ thêi ®iÓm )

- BiÕt xem ®ång hå (chÝnh x¸c tõng phót).

II. **§å dïng d¹y häc:**

- Mặt đồng hồ bằng bìa.

III. **C¸c H§ d¹y häc**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T/g | | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  - 1 ngµy cã bao nhiªu giê ?  - 1 giê cã bao nhiªu phót?  GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. H­íng dÉn c¸ch xem ®ång hå .  -Giới thiệu cấu tạo mặt đồng hồ.  - GV yªu cÇu HS quan s¸t H1 .  + §ång hå chØ mÊy giê?  - Yªu cÇu HS quan s¸t H2.  + §ång hå chØ mÊy giê ?  + VËy cßn thiÕu mÊy phót n÷a lµ ®Õn 7 giê ?  - GV h­íng dÉn HS ®äc: 7 giê kÐm 4 phút.  2. **Thùc hµnh :**  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV yªu cÇu 3 HS quan s¸t ®ång hå vµ nªu giê.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV ®­a ra mÆt ®ång hå .  - GV nhËn xÐt.  3. **Cñng cè - dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học. | | - HS lªn b¶ng tr¶ lêi.  - HS quan s¸t .  - 6 giờ 10 phút.  - HS quan s¸t .  - 6 giờ 13 phút.  - HS quan s¸t H3  - 6 giờ 56 phút.  - 4 phót.  - HS ®äc.  - 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  a. 2 giê 9 phót  b. 5 giê 16 phót  c. 11 giê 21 phót  d. 9 giê 34 phót hay 10 giê kÐm 26 phút.  e. 10 giờ 39 phót hay 11 giê kÐm 21 phút  g. 3 giờ 57 phót hay 4 giê kÐm 3 phút  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - HS quan s¸t .  - HS lªn b¶ng chØnh kim phót ®Ó ®óng víi thêi gian ®· cho.  - HS nhËn xÐt. |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 24: NGHE** - **KỂ: NGƯỜI BÁN QUẠT MAY MẮN**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng nói : Nghe kÓ ng­êi b¸n qu¹t may m¾n .

- Rèn kĩ năng kể :Nhớ lại nội dung kể lại cho dúng .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Tranh minh họa .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  35’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Gọi 2 hs kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật .  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ y/c giờ học  b,- GV kể chuyện .  + Bµ l·o b¸n qu¹t gÆp ai vµ phµn nàn ®iÒu g×?  + ¤ng V­¬ng Hi Chi viÕt ch÷ vµo nh÷ng c¸i qu¹t ®Ó lµm g×?  + V× sao mäi ng­êi ®ua nhau ®Õn mua qu¹t?  - GV kể lần 2.  c,Hs thực hành kể chuyện,tìm hiểu câu chuyện:  -Gv chia nhóm.  -Gọi đại diện các nhóm thi kể.  - GV nhận xét .  +Qua câu chuyện này,em biết gì về Vương Hi Chi?  +Em biết thêm nghệ thuật gì qua câu chuyện này?  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 HS lên bảng .  - Bµ l·o gÆp «ng Chi phµn nàn quạt bán ế nên chiều nay nhµ bµ kh«ng cã c¬m ¨n.  - ¤ng viÕt ch÷ ®Ó gióp bµ l·o ®­îc nhiÒu ng­êi mua qu¹t.  -Vì mọi người nhận ra nét chữ,lời thơ của Vương Hi Chi trên quạt.  - HS thi kể .  -Là người có tài,nhân hậu,biết cách giúp đỡ người nghèo khổ.  -Hs trả lời. |

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

**SINH HOẠT**

**SINH HOẠT THEO CHỦ ĐIỂM:YÊU SAO,YÊU ĐỘI**

**I,Mục tiêu:**

-HS biết được một số bài hát về nhi đồng,lời hứa nhi đồng.

-Hs yêu Sao,yêu Đội ,có tinh thần đoàn kết,giúp đỡ bạn bè.

**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:  -Sao của em tên gì?  - Em hãy kể các bạn trong Sao của em?  - Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành lập ngày,tháng,năm nào ?  - Người đội viên đầu tiên của Đội là ai?  **Bước 4:Nhận xét buổi sinh hoạt:**  Cho hs đọc lời hứa nhi đồng.  **Bước 5:Dặn dò:**  -Nhận xét buổi sinh hoạt. | **-**Hs hát bài:Nhanh bước nhanh nhi đồng.    -Hs lắng nghe.  -Hs nghe.  -Hs trả lời .  -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 25**

Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2014

**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 24:**

\* 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 24.

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

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

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

**To¸n**

**TIẾT 121: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ(TIẾP THEO)**

I. **Môc tiªu**: gióp HS:

- Tiếp tục cñng cè biÓu t­îng vÒ thêi gian (thêi ®iÓm, khoảng thêi gian)

- Cñng cè kÜ n¨ng xem ®ång hå .

- Cã hiÓu biÕt về thêi ®iÓm lµm c¸c c«ng viÖc hµng ngµy cña HS.

II **§å dïng d¹y häc**:

- Mô hình đồng hồ.

**III C¸c hoạt động d¹y- häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1**. KT bµi cò:**  - Gọi hs nêu giờ của đồng hồ do gv yêu cầu.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh.  \* Bµi 1:- GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV yªu cÇu HS quan s¸t tr¶ lêi.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  + 19:03 tương ứng với mấy giờ?  + VËy hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?  - GV gäi HS nªu kÕt qu¶ .  \* Bµi 3:- GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yêu cầu hs quan sát tranh và trả lời.  3. **DÆn dß:**  - Nhận xét giờ học . | - HS lªn b¶ng.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - HS lµm viÖc theo cÆp.  a. B¹n An tËp thÓ dôc lóc 6 giờ 10 phút.  b. An đến trường lúc 7 giờ 12 phút.  c. An đang học bài ở lớp lúc 10 giờ 24 phút.  d.An ăn cơm chiều lúc 6 giờ kém 15 phút.  e.An xem truyền hình lúc 8 giờ 7 phút  g.An đang ngủ lúc 10 giờ kém 5 phút.  - HS nhËn xÐt.  - 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  -7 giờ 3 phút tối.  - Đồng hồ H,B  +Các cặp đồng hồ chỉ cùng thời gian:H-B;I-A;K-C;L-G;M-D;N-E  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS quan s¸t tranh và trả lời:  a,Hà đánh răng và rửa mặt trong 10 phút.  b,Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là 5 phút.  c,Chương trình phim hoạt hình kéo dài trong 30 phút.  - 6 giê  - 6h 10' |

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 73 -74 : HỘI VẬT**

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’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài “Tiếng đàn”  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.  \* Đọc đoạn trước lớp  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  - 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 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 đọc 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 kể theo đoạn .  - HS nhận xét.  - Mỗi h/s nối tiếp kể 1 đoạn  - 1 h/s kể toàn câu chuyện. |

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

Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2014

**ÂM NHẠC**

GV âm nhạc soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 12: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ**

I. **Môc tiªu:**

- Gióp HS: BiÕt c¸ch gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn vÒ ®¬n vÞ.

II. **C¸c H§ d¹y - häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  -Gọi 1 hs trả lời :Từ 7 giờ kém 10 phút đến 7 giờ là bao nhiêu phút?  - GV nhËn xÐt .  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b. HD gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ.  \* Bµi to¸n 1 .  + Bµi to¸n cho biÕt g×?  + Bµi to¸n hái g× ?  + Muèn tÝnh sè mËt ong cã trong mçi can ta ph¶i lµm g×?  - GV yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng  \* Bµi to¸n 2:  - Ph©n tÝch bµi tËp.  -Lập kế hoạch giải bài toán:  +Tìm số lít mật ong trong mỗi can.  + Tìm số lít mật ong trong hai can.  -Thực hiện kế hoạch giải bài toán:  +Biết 7 can chứa 35l mật ong,muốn tìm mỗi can chứa mấy lít mật ong phải làm phép tính gì?  +Biết mỗi can chứa 5l mật ong,muốn tìm 2 can chứa mấy lít mật ong phải làm phép tính gì?  - GV yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng + líp lµm vë    +Khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường tiến hành theo hai bước:  -Bước 1:Tìm giá trị 1 phần  -Bước 2:Tìm giá trị nhiều phần đó.  3. **Thùc hµnh:**  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS ph©n tÝch bµi to¸n .  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS ph©n tÝch bµi to¸n .  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  4**. Cñng cè dÆn dß**:  - NhËn xÐt giê häc. | - HS trả lời.  - HS trả lời.  - Phải lÊy 35 chia cho 7 .  Bµi gi¶i  Sè lÝt mËt ong cã trong mçi can lµ  35 : 7 = 5 (l )  §¸p sè: 5 l mËt ong  - HS tr¶ lêi.  +Phép chia.  +Phép nhân.  \* Tãm t¾t  7 can:35 l  2 can:…l ?  Bµi gi¶i  Sè lÝt mËt ong trong mçi can lµ:  35 : 7 = 5 (l)  Sè lÝt mËt ong cã trong 2 can lµ:  5 x 2 = 10 (l)  §¸p sè: 10 l mật ong  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - 2 HS trả lời.  \* Tãm t¾t  4 vØ: 24 viªn  3 vØ: ...viªn?  Bµi gi¶i  Sè viªn thuèc cã trong mỗi vØ lµ:  24 : 4 = 6 (viªn)  Sè viªn thuèc cã trong 3 vØ lµ:  6 x 3 = 18 (viªn)  §¸p sè: 18 viªn thuốc.  - 2HS nªu yªu cÇu .  - 2HS trả lời.  \* Tãm t¾t  7 bao : 28 kg  5 bao:...kg?  Bµi gi¶i  Sè g¹o trong mỗi bao lµ:  28 : 7 = 4 (kg)  Sè g¹o cã trong 5 bao lµ:  4 x 5 = 20 (kg)  §¸p sè: 20 kg gạo |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE - VIẾT)**

**TIẾT 49** **: HỘI VẬT**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác đoạn văn .

+ Biết viết hoa đúng .

+ Làm đúng các 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 : Xã hội , sáng kiến , xúng   xính, xan sát.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu h/s lên bảng làm.  **3. Củng cố - dặn dò :**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi.  - 2 h/s đọc lại .  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập  - 4 em lên bảng làm .  - Lớp và g/v nhận xét chốt lời giải đúng.  a. trăng trắng, chăm chỉ, chong chóng.  b. trực nhận, trực ban, lực sĩ, vứt. |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIÊT75 : HỘI ĐUA VOI 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’  2’ | 1. **KT bài cũ**  - Kể lại truyện “ Hội vật”  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 câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi .  + Những chi tiết chuẩn bị cho cuộc       đua?  + Cuộc đua diễn ra như thế nào?  + Con voi có cử chỉ ngộ nghĩnh gì        đáng yêu?  - GV nhận xét và bổ sung  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d đọc theo đoạn .  - GV nhận xét chung.  5. **củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - 3 h/s lên bảng kể .  - Nhận xét .  - HS theo dõi  - HS nối tiếp đọc câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - 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 .  - Các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc . |

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

Thứ tư ngày 12 tháng 3 năm 2014

**TOÁN**

**TIẾT 123: LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu**:

- Gióp HS: Cñng cè kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vị,tính chu vi hình chữ nhật.

II. **C¸c H§ d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  - Nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n rót vÒ  ®¬n vÞ ?  - GV nhËn xÐt.  2**. Bµi míi**:  a. Gt bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh.  \* Bµi 2: - GV gäi HS ®äc bµi to¸n  + Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g× ? --Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 3:- GV gäi HS nªu yªu cÇu  + Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g× ?  -Gọi 1 hs lập đề toán.  -Gọi 1 hs làm bài.  \* Bµi 4:  - GV gäi HS ®äc bµi to¸n.  + Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g× ?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhËn xÐt.  3. **Cñng cè , dÆn dß**.  - NhËn xÐt giê häc | -Hs nêu.  - 2HS ®äc .  - 1HS nªu.  Tãm t¾t  7 thïng: 2135 quyÓn  5 thïng: ... quyÓn ?  Bµi gi¶i  Sè quyÓn vë cã trong mỗi thïng lµ:  2135 : 7 = 305 (quyÓn)  Sè quyÓn vë cã trong 5 thïng lµ:  305 x 5 = 1525 (quyÓn)  §¸p sè: 1525 quyÓn vë  - 2HS nªu yªu cÇu.  -Hs lập đề toán.  Bµi gi¶i  Sè viªn g¹ch trong mỗi xe lµ:  8520 : 4 = 2130 (viªn g¹ch)  Sè viªn g¹ch trong 3 xe lµ:  2130 x 3 = 6390 (viªn g¹ch)    §¸p sè: 6390 viªn g¹ch  -2HS ®äc .  Bµi gi¶i  ChiÒu réng cña m¶nh ®Êt lµ:  25 - 8 = 17 (m)  Chu vi cña m¶nh ®Êt lµ :  (25 + 17) x 2 = 84 (m)    §¸p sè : 84 m |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 25 : NHÂN HÓA**

**ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO?**

I. **Mục tiêu** :

- Tiếp tục ôn luyện về nhân hóa. Nhận ra hiện tượng nhân hóa, nêu được cảm             nhận về cái hay của hình ảnh nhân hóa .

- Ôn luyện về câu hỏi vì sao ? Tìm được bộ phận trả lời câu hỏi vì sao ?

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 ( tiết 24 )    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 h/s thảo luận  - Yêu cầu trình bày ý kiến  a. Tên con vật được nhân hóa ?  b. Các con , sự vật được gọi ?  c. Các con , sự vật được tả ?  d. Cách gọi và tả con , sự vật ?  \* Bài 2 : - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - YC h/s làm bài tập  \* Bài 3: - Gọi h/s đọc bài tập.  - GV đặt câu hỏi .  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | -HS lên bảng.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS thảo lưận .  - Đại diện trình bày  a. Lúa, tre, đàn cò,gió,….  b. Cậu, chị, cô, bác.  c. Phất phơ bím tóc, bá vai ....  - HS đọc .  - 2 h/s lên bảng, lớp làm vào vở .  - HS đọc bài tập .  - HS lên làm bài  - HS trả lời . |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 25 : ÔN CHỮ HOA** **S**

I. **Muc tiêu** :

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

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

II. **Đồ dïng dạy học:**

- Mẫu chữ S .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  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 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  “ Sầm Sơn”  - 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 S,C  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 “ Côn Sơn, Ta”  - HS viết bài vào vở |

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

Thứ năm ngày 13 tháng 3 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 124 : LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

- RÌn kÜ n¨ng gi¶i "bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vị.

- RÌn luyÖn kü n¨ng viÕt vµ tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  - Nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ ?  - GV nhËn xÐt.  **2. Bµi míi:**  a. Gt bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh :  \* Bµi1.- Gäi h/s ®äc bµi tËp.  - GV gäi HS ph©n tÝch bµi to¸n .  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm .  \*Bµi 2.  - Gäi h/s ®äc bµi tËp.  - GV gäi HS ph©n tÝch bµi to¸n .  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm .  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp  -Gọi hs làm bài.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 4: - GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp  -Gọi hs làm bài.  - GV nhËn xÐt.  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học. | - HS lªn b¶ng tr¶ lêi.  - NhËn xÐt.  - 2HS đọc.  - 2HS trả lời.  \* Tãm t¾t  5 qu¶ trøng: 4500 ®ång  3 qu¶ trøng:…®ång ?  Bµi gi¶i  Gi¸ tiÒn mçi qu¶ trøng lµ:  4500 : 5 = 900 (®ång)  Sè tiÒn mua 3 qu¶ trøng lµ:  900 x 3 = 2700 (®ång)    §¸p sè: 2700 ®ång  - 2HS đọc.  - 2HS trả lời.  Bµi gi¶i  Sè viªn g¹ch lát nền mỗi căn phßng lµ:  2550 : 6 = 425 (viªn g¹ch)  Sè viªn g¹ch l¸t nền 7 căn phßng lµ:  425 x 7 = 2975 (viªn g¹ch)  §¸p sè:2975 viªn g¹ch  -Hs đọc.  - HS lµm vµo vë.  - 2 HS nªu kÕt qu¶    - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - HS lµm vµo vë.  32 : 8 x 3 = 4 x 3  = 12  45 x 2 x 5 = 90 x 5  = 450 |

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

**CHÍNH TẢ (NGHE- VIẾT)**

**TIẾT 50 : HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN**

I**. Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác 1 đoạn trong bài .

+ Biết viết hoa đúng .

+ Làm đúng các 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 : Trong trẻo, chông       chênh , trầm trồ, chênh chếch.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .    - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - HD h/s làm bài tập.  - GV chia nhóm .  - Yêu cầu h/s thảo luận nhóm sau trình   bày ý kiến.  3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con  - HS theo dõi  - 2 h/s đọc lại , lớp theo dõi.  - HS đọc thầm.  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập  - 4 nhóm  - Nhóm thảo luận .  - Đại diện trình bày ý kiến.  - 1 số h/s đọc lại câu thơ đã hoàn chỉnh. |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ II**

I. **Môc tiªu**:

- Cñng cè cho HS kiÕn thøc ®· häc .

- HS cã th¸i ®é t«n träng, th©n ¸i, h÷u nghÞ víi c¸c b¹n thiÕu nhi c¸c n­íc kh¸c

- BiÕt c­ xö lÞch sù khi gÆp gì víi kh¸ch n­íc ngoµi.

II. **C¸c 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 bµi míi** :  \* H§1: ¤n tËp  - MT: HS biÕt c­ sö lÞch sù khi gÆp gì víi kh¸ch n­íc ngoµi. Cã th¸i ®é t«n träng, th©n ¸i, h÷u nghÞ víi c¸c b¹n thiÕu nhi c¸c n­íc kh¸c  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV nªu yªu cÇu , HS th¶o luËn nhãm vÒ ND kiÕn thøc ®· häc trong ch­¬ng tr×nh gi÷a k× II.  - GV nhËn xÐt tæng kÕt .  \* H§2: Thùc hµnh- liªn hÖ  - MT: HS nªu nh÷ng viÖc c¸c em cã thÓ lµm vµ ®· lµm thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt vµ c­ xö lÞch sù víi kh¸ch n­íc ngoµi.  - C¸ch tiÕn hµnh:  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t ND bµi , nhËn xÐt giê häc | - 2 HS TL thÕ nµo lµ t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi?  - HS th¶o luËn TLCH theo yªu cÇu cña phiÕu BT  - 4 HS ®¹i diÖn nhãm TB, nhËn xÐt  - HS th¶o luËn theo cÆp, trao ®æi lÉn nhau  - HS ®¹i diÖn TB tr­íc líp , nhËn xÐt |

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

Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 125 : TIỀN VIỆT NAM**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS

- NhËn biÕt ®­îc c¸c tê giÊy b¹c 2000 ®ång, 5000 ®ång, 10000 ®ång.

- B­íc ®Çu biÕt ®æi tiÒn .

- BiÕt thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng; trõ c¸c sè víi ®¬n vÞ là đồng.

II. **§å dïng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1.**KT bµi cò**:  - Gọi 2 hs tính giá trị của 2 biểu thức:  45:9 x 8=  50 x 2 :5=  + GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Giíi thiÖu c¸c tê giÊy b¹c:  - GV ®­a ra 3 tê giÊy b¹c  2000 ®, 5000®, 10 000®  + Nªu ®Æc ®iÓm cña tõng tê .  + Nªu gi¸ trÞ c¸c tê giÊy b¹c ?  + §äc dßng ch÷ vµ con sè ?  3 . **Thùc hµnh:**  \* Bµi 1 (a,b).- GV gäi HS nªu yªu cÇu .  + Chó lîn (a) cã bao nhiªu tiÒn ? Em lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®iÒu ®ã ?  - GV hái t­¬ng tù víi phÇn b.  -Nhận xét.  \* Bµi 2.(a,b,c)- GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV h­íng dÉn:  - Cã mÊy tê giÊy b¹c ®ã lµ nh÷ng lo¹i giÊy b¹c nµo ?  + Lµm thÕ nµo ®Ó lÊy ®­îc 2000 đồng? V× sao?  \* Bµi 3 .- GV gäi HS nªu yªu cÇu  + §å vËt nµo cã gi¸ trÞ Ýt tiÒn nhÊt  §å vËt nµo cã gi¸ tiÒn nhiều nhÊt?  + Mua 1 qu¶ bãng vµ 1 chiÕc bót ch× hÕt bao nhiªu tiÒn ?  + Lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®­îc 2500 ®?  4. **Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | -HS lªn b¶ng lµm bµi.  - HS quan s¸t.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - HS quan s¸t vµ tr¶ lêi,  +Chú lợn a có 6200 đồng vì 5000+1000+200 =6200  + Chó lîn b cã 8400 ® v× 1000 +1000 + 1000 + 5000 +200 +   200 = 8400  - 2HS nªu yªu cÇu .  - HS quan s¸t phÇn mÉu .  - HS trả lời.  - HS lµm bµi  - HS nªu yªu cÇu .  - HS quan s¸t + tr¶ lêi  + Ýt nhÊt lµ bãng bay: 1000®  + NhiÒu nhÊt lµ lä hoa: 8700 ®  - HÕt 2500 ®ång.  - LÊy gi¸ tiÒn 1 qu¶ bãng + gi¸ tiÒn 1 chiÕc bót ch×: 1000® + 1500® = 2500® |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 25 : KỂ VỀ LỄ HỘI**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng nói : Biết kể về một ngày hội theo gợi ý .

 -Viết những điều vừa kể thành một 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’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể chuyện người bán quạt may mắn .  2**. Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ y/c giờ học  b. Hướng dẫn h/s làm bài tập .  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Yêu cầu q/s tranh và thảo luận .  - GV câu hỏi lên bảng .  + Quang cảnh bức tranh như thế nào?  + Những người tham gia lễ  hội            họ đang làm gì ?  - Yêu cầu h/s làm bài tập .  - Yêu cầu đọc bài viết .  3. **Củng cố dặn dò :**  - Nhận xét giờ học . | - 2 HS lên bảng kể .  - HS đọc  - HS q/s tranh .  - HS theo dõi .  - Nhận xét và bổ sung .  - HS viết bài vào vở .  - 4 em đọc bài viết . |

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

**SINH HOẠT LỚP**

**SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

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

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

- Rèn kỹ 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 (Th¶o , Minh, Trang)

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt.

3.*Phương hướng* :

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

- Tiếp tục thi đua học tốt.

- Vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ.

4.*Sinh hoạt văn nghệ* :

Hs các tổ biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

5. *Dặn d*ò.

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

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

**Tuần 26**

Thứ hai ngày 17 tháng 3 năm 2014

**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 25:**

\* 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 25.

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

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

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

**TOÁN**

**TIẾT 126 : LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS

- Cñng cè vÒ nhËn biÕt vµ sö dông c¸c lo¹i giÊy b¹c ®· häc

- RÌn kü n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ trªn c¸c sè với ®¬n vÞ lµ ®ång.

- BiÕt gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn tiÒn tÖ.

II**. C¸c H§ d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1 . **KT bµi cò**:  - Hỏi hs một tờ giấy bạc 2000 đồng đổi được mấy tờ giấy bạc 1000 đồng?  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b.Thùc hµnh :  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gäi HS nªu kÕt qu¶ .  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 2(a,b) - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yªu cÇu hs nªu kÕt qu¶.  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm.  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV gäi HS nªu kÕt qu¶ .  \* Bµi 4: - GV gäi HS ®äc bµi.  +Bài toán cho biết gì?  +Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë .  -GV nhËn xÐt ghi ®iÓm  3. **Cñng cè dÆn dß** :  - Nhận xét giờ học . | - 2 h/s trả lời .  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS nªu miÖng kÕt qu¶:Chiếc ví c) có nhiều tiền nhất.  - 2HS nªu yªu cÇu .  a. Lấy ra 3 tờ 1000 đồng,1 tờ 500 đồng và 1 tờ 100 đồng.  b. Lấy ra 1 tờ 5000 đồng,1 tờ 2000 đồng,1 tờ 500 đồng.  - 2HS nªu yªu cÇu vµ quan s¸t .  - a,Mai có vừa đủ tiền để mua được cái kéo.  b, Nam có vừa đủ tiền để mua được hộp sáp màu và chiếc thước kẻ.  - 2 HS ®äc.  - 2 HS trả lời.  Bµi gi¶i :  Mẹ mua hết số tiền là:  6700 + 2300 = 9000 ( ®ång )  Sè tiÒn c« b¸n hµng ph¶i tr¶ l¹i lµ :  10 000 - 9000 = 1000 ( ®ång )  §¸p sè : 1000 ®ång |

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 76 -77 : SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ**

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 truyện:Chử Đồng Tử là người có hiếu,chăm chỉ,có công lớn với dân,với nước.Nhân dân kính yêu và ghi nhớ công ơn của vợ chồng Chử Đồng Tử .Lễ hội được tổ chức hằng năm ở nhiều nơi bên sông Hồng là sự thể hiện lòng biết ơn đó.

**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’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài “Hội đua voi ở Tây Nguyên”  -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 .  - HS đọc và giải nghĩa từ  \* Đọc câu  \* Đọc đoạn trước lớp  \* Đọc nhóm  \* Đọc đồng thanh  3. **Tìm hiểu bài :**  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  + Tìm những chi tiết cho thấy gia cảnh nhà  Chử Đồng Tử rất nghèo khó?  + Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa Chử Đồng Tử và Tiên Dung diễn ra như thế nào ?  + Vì sao công chúa Tiên Dung kết  duyên cùng Chử Đồng Tử ?  + Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì?  + Nhân dân làm gì để tỏ lòng biết ơn Chử Đồng Tử?  - GV nhận xét và bổ sung.  Yêu cầu nêu nội dung câu 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 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 đọc 1 câu.  - Mỗi em đọc1 đoạn  - HS đọc theo nhóm  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét .  -Mẹ mất sớm.Hai cha con chỉ có một chiếc khố mặc chung.  -Hs trả lời.  -Công chúa cảm động khi biết tình cảnh nhà Chử Đồng Tử.Nàng cho là duyên trời sắp đặt trước,liền mở tiệc ăn mừng và kết duyên cùng chàng.  -Hai người đi khắp nơi truyền cho dân cách trồng lúa,nuôi tằm,dệt vải…  -Lập đền thờ Chử Đồng Tử;mở hội để tưởng nhớ công lao của ông.  -Hs nêu: Câu chuyện ca ngợi Chử Đồng Tử là người có hiếu,chăm chỉ,có công lớn với dân,với nước.Nhân dân kính yêu và ghi nhớ công ơn của vợ chồng Chử Đồng Tử .Lễ hội được tổ chức hằng năm ở nhiều nơi bên sông Hồng là sự thể hiện lòng biết ơn đó.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS quan sát tranh và đặt tên tranh:  -Tranh 1:Cảnh nhà nghèo khó.  -Tranh 2;Duyên trời.  -Tranh 3:Giúp dân.  -Tranh 4:Tưởng nhớ.  - HS kể theo đoạn.  - HS nhận xét. |

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

Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2014

**ÂM NHẠC**

GV âm nhạc soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 127 : LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS.

- B­íc ®Çu lµm quen víi d·y sè liÖu thèng kª

- BiÕt xö lý sè liÖu ë møc ®é ®¬n gi¶n vµ lËp d·y sè liÖu.

II. **§å dïng d¹y häc**:

- Tranh minh ho¹.

III. **C¸c H§ d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Lµm quen víi d·y sè liÖu :  - GV yªu cÇu HS quan s¸t trong SGK  + H×nh vÏ g×?  + ChiÒu cao cña c¸c b¹n thế nào ?  + 122 cm, 130cm, 127cm, 118 cm, ®­îc gäi lµ d·y sè liÖu  c. Thùc hµnh :  \* Bµi 1. - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV yªu cÇu HS lµm vµo nh¸p - nªu kÕt qu¶  - GV nhËn xÐt  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV yªu cÇu HS lµm vµo vë .  - GV nhËn xÐt.  4. **Cñng cè - dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học . | - HS quan s¸t + tr¶ lêi .  - H×nh vÏ 4 b¹n HS, cã sè ®o chiÒu cao cña 4 b¹n  Anh:122cm. ; Phong : 130 cm .  Ng©n : 127 cm ; Minh : 118 cm.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - Tr¶ lêi c©u hái  a. Hïng cao 125 cm, Dòng cao 129cm, Hµ cao 132cm, Qu©n cao 135 cm.  b. Dòng cao h¬n Hïng 4cm, Hµ thÊp h¬n Qu©n 3cm, Hµ cao h¬n Hïng, Dòng thÊp h¬n Qu©n.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  a. 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 60kg.  b. 60kg, 50kg, 45kg, 40kg, 35kg. |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE - VIẾT)**

**TIẾT 52: SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác 1 đoạn trong truyện.

+ Biết viết hoa đúng tên riêng.

+ Làm đúng các 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 , tiếng có âm tr/ch .  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Trong bài viết được viết hoa những chữ    nào ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - GVdán 3,4 tờ phiếu lên bảng sau y/c ;      h/s lên bảng điền.  - Lớp và g/v chốt lời giải đúng  3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời  + Viết hoa danh từ riêng và các chữ đầu câu , đầu đoạn  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập  - HS lên bản điền ;h/s đọc   đoạn văn đã điền  hoàn chỉnh.  a. hoa **gi**ấy, **gi**ản dị, giống hệt,**r**ực      **rỡ**, hoa **gi**ấy ,**r**ải kín, làn **gi**ó. |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 78 : RƯỚC ĐÈN ÔNG SAO**

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 truyện “ Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử ”  - GV nhận xét.  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 câu  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài :**  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  + Nội dung mỗi đoạn văn tả gì?  + Mâm cỗ của Tâm được bày như thế nào?  + Chiếc đèn ông sao của Hà có gì đẹp?  + Chi tiết nào cho thấy Tâm và Hà        rước đèn rất vui?  - GV nhận xét và bổ sung .  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 .  - Nhận xét.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp đọc câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần  - HS đọc cá nhân theo khổ và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét  + Mâm cỗ được bày rất vui mắt.  - 1 h/s đọc toàn bài  -Hai bạn đi bên nhau,mắt không rời cái đèn.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc .  - Thi đọc cả bài. |

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

Thứ tư ngày 19 tháng 3 năm 2014

**TOÁN**

**TIẾT 128 : LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU(TIẾP THEO)**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS

- NhËn biÕt ®­îc nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n cña b¶ng sè liÖu thèng kª hµng,cét.

- §äc ®­îc c¸c sè liÖu cña b¶ng thèng kª.

- Ph©n tÝch ®­îc sè liÖu thèng kª cña 1 b¶ng .

II. **§å dïng d¹y häc**:

- C¸c b¶ng thèng kª sè liÖu trong bµi.

III. **C¸c H§ d¹y - häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò**:  - Lµm bµi 3 (tiÕt 127)  GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. H×nh thµnh b¶ng sè liÖu:  - GV ®­a ra b¶ng sè liÖu  - GV: cã mÊy cét ? mÊy hµng?  + Hµng thø nhÊt cho biÕt ®iÒu g×?  b. §äc b¶ng sè liÖu:  - B¶ng sè con cña mÊy gia ®×nh?  - C« Mai cã mÊy ng­êi con?  - C« Lan cã mÊy ng­êi con ?  - C« Hång cã mÊy ng­êi con ?  - Gia ®×nh nµo cã Ýt ng­êi con nhÊt ?  - Gia ®×nh cã sè con b»ng nhau ?  3. **Thùc hµnh:**  \* Bµi 1 .- GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV hái.  \* Bµi 2 .- GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yêu cầu h/s lµm bµi.  4**. Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lªn b¶ng lµm bµi.  - HS quan s¸t  - 4 cét vµ 2 hµng.  - Ghi sè con cña c¸c gia ®×nh .  - 3 gia ®×nh .  - Gia ®×nh c« Mai cã 2 con.  - Gia ®×nh Lan cã 2 ng­êi con.  - Gia ®×nh cô Hång cã hai ng­êi con.  - Gia ®×nh c« Lan.  - Gia ®×nh c« Mai vµ gia ®×nh c« Hång.  - 2HS nªu yªu cÇu .  - HS tr¶ lêi .  -a, Líp 3B cã 13 HS giái  - Líp 3D cã 15 HS giái  -b, Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A:  25 - 18 = 7 (HS giái)  - c,Lớp 3C có nhiều hs giỏi nhất.  Lớp 3Bcó nhiều hs giỏi nhất.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - HS lµm theo cÆp - nªu kÕt qu¶:  a,Líp 3C trång ®­îc nhiÒu nhÊt  - Líp 3B trång ®­îc Ýt nhÊt  b,Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả số cây là:  40+45=85 (cây)  Đáp số:85 cây.  c, Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A :  40 – 28 =12(cây)  Lớp 3D trồng được nhiều hơn lớp 3B :28 – 25 =3 (cây) |

----------------------------------------------------------------------------------------------------**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 26 : TỪ NGỮ VỀ LỄ HỘI.DẤU PHẨY**

I. **Mục tiêu** :

-Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm lễ hội

-Ôn luyện về dấu phẩy.

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:**  - Làm miệng bài tập ( tiết 25)  **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 h/s thảo luận.  - Yêu cầu trình bày ý kiến.    \* Bài 2 : - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - Yêu cầu h/s làm bài tập .  - GV nhận xét .  \* Bài 3: - Gọi h/s đọc bài tập.  - GV đặt câu hỏi .  - Nhận xét .  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.- Nhận xét  - HS đọc y/c bài tập.  - HS thảo luận .  - Đại diện trình bày  -Lễ:Các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỉ niệm một sự kiện có ý nghĩa.  -Hội:Cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt.  -Lễ hội:Hoạt động tập thể có cả phần lễ và phần hội.  - HS đọc .  - 3 h/s lên bảng, lớp làm vào vở .   |  |  | | --- | --- | | Tên một số lễ hội | Đền Gióng,chùa Hương,Cổ Loa,chùa Keo.. | | Tên một số hội | Hội vật,đua thuyền,chọi trâu,chọi gà,… | | Tên một số hoạt động trong lễ hội và hội | Thắp hương,thả diều,kéo co,lễ Phật,… |   - HS đọc bài tập .  - HS lên làm bài:  a,Vì thương dân,Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa,nuôi tằm,dệt vải.  b,Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác,chị em Xô-phi đã về ngay.  c,Tại thiếu kinh nghiệm,nôn nóng,coi thường đối thủ Quắm Đen đã bị thua.  d,Nhờ ham học,ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời,Lê Qúy Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa. |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 26 : ÔN CHỮ HOA T**

I. **Muc tiêu** :

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

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

II. **Đồ dung dạy học :**

- Mẫu chữ T .

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  - 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 .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng  “Tân Trào ”  - 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 häc. | - HS tìm chữ hoa có trong bài T, D, 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 “ Dù , Nhớ , Tổ”  - HS viết bài vào vở |

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

Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 129 : LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS

- RÌn kü n¨ng ®äc, ph©n tÝch, xö lý sè liÖu cña mét d·y sè vµ b¶ng sè liÖu.

II. **§å dïng d¹y häc**:

- C¸c b¶ng sè liÖu trong bµi häc.

III. **C¸c H§ d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò**:  - Lµm bµi tËp (tiÕt 128)  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. **Thùc hµnh :**  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yêu cầu HS quan s¸t b¶ng sè liÖu.  + ¤ trèng thø nhÊt ta ®iÒn sè nµo? v× sao?  -Gọi 3 hs điền vào bảng số liệu.  - GV nhận xÐt - ghi ®iÓm.  \* Bµi 2 :  - B¶ng thèng kª nội dung g×?  - H·y nªu sè c©y trång ®­îc cña mçi n¨m theo tõng lo¹i ?  - N¨m 2003 trång ®­îc nhiÒu h¬n n¨m 2000 bao nhiªu c©y b¹ch ®µn ?  - GV gäi HS lµm phÇn (b).  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  -GV yªu cÇu HS lµm vµo vë  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm .  3. **Cñng cè - dÆn dß**:  - Nhận xét giờ häc. | - HS lªn b¶ng.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - HS quan s¸t .  - §iÒn sè 4200 kg, v× lµ sè kg thãc gia ®×nh chÞ Út thu ho¹ch n¨m 2001  3 hs điền vào bảng số liệu.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Năm | 2001 | 2002 | 2003 | | Số thóc | 4200kg | 3500kg | 5400kg |   - HS nªu .  - N¨m 2000 trång ®­îc 1875 c©y th«ng vµ 1745 c©y b¹ch ®µn.  - 1HS lªn b¶ng :  Sè c©y b¹ch ®µn bản Na trồng được tất cả số cây thông và cây bạch đàn lµ:  2540 + 2515 = 5055(c©y)  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  a. D·y ®Çu tiªn cã 9 sè  Khoanh vào đáp án A  b. Sè thø tù trong d·y sè lµ 60  Khoanh vào đáp án C |

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

**CHÍNH TẢ( NGHE - VIẾT)**

**TIẾT 53 : RƯỚC ĐÈN ÔNG SAO**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác 1 đoạn trong bài.

+ Biết viết hoa đúng.

+ Làm đúng các 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 :chong chóng, chiền chiện, trăng trắng, con trâu,..  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Đoạn văn tả cảnh gì?  + Những chữ nào trong đoạn cần viết hoa ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời  + Mâm cỗ đón tết trung thu của Tâm .  + Danh từ riêng, chữ đầu câu , đầu đoạn  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập  - 1 em đọc , lớp theo dõi  a. rổ , rá , rựa….  b. dao , dây , dê,…  c.giá sách,gián,giun,.. |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**TIẾT 26 : TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC**

I. **Mục tiêu**: HS hiÓu

- ThÕ nµo lµ t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c

- V× sao cÇn t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c

- QuyÒn ®­îc t«n träng bÝ mËt riªng t­ cña trÎ em. HS cã th¸i ®é t«n träng tµi s¶n  cña ng­êi kh¸c

II. **Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn** : Vë BT ®¹o døc.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò:**  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸  2*.* **D¹y bµi míi** :  a, H§1: Xö lÝ t×nh huèng qua đóng vai.  - MT: HS biÕt ®­îc 1 biÓu hiÖn vÒ t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c.  - C¸ch tiÕn hµnh :  -Yêu cầu các nhóm thảo luận rồi thể hiện qua đóng vai.  - GV nhËn xÐt :Minh cần khuyên bạn không được bóc thư của người khác.Đó là tôn trọng thư từ,tài sản của người khác.  b, H§2: Th¶o luËn nhãm  - MT: HS hiÓu ®­îc như thế nào lµ t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c vµ v× sao cÇn ph¶i t«n träng  - C¸ch tiÕn hµnh :  -Phát phiếu học tập,yêu cầu thảo luận.  - GV nhËn xÐt tæng kÕt .  c, H§3: Liªn hÖ thùc tÕ  - MT: HS tù ®¸nh gi¸ viÖc m×nh t«n träng th­ tõ vµ tµi s¶n ng­êi kh¸c  - C¸ch tiÕn hµnh:  -Yêu cầu hs trao đổi theo câu hỏi. - GV nhËn xÐt tæng kÕt  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV tãm t¾t ND bµi, nhËn xÐt giê häc . | - HS nªu v× sao cần t«n träng ®¸m tang.  - 4 nhãm lªn ®ãng vai.    - HS thảo luận theo yªu cÇu phiÕu.  - HS ®¹i diÖn trình bày kÕt qu¶ tr­íc líp .  - HS trao ®æi theo cÆp råi trình bày tr­íc líp . |

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

Thứ sáu ngày 21 tháng 3 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 130 : KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II**

I. **§Ò bµi**:

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh

2319 x 4 6487 : 3

1409 x 5 3224 : 4

Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc (2®)

238 - (55 - 35) 201 + 39 : 3

(421 - 200) x 2 81 : (3 x3)

Bµi 3: >,<, = (2®)

1 km…985 m 50 phót …1 giê

797 mm …1m 60 phót …1giê

Bµi 4: (4 ®iÓm)

Có 3 ô tô,mỗi ô tô chở 2205 kg rau.Người ta đã chuyển xuống được 4000 kg rau từ các ô tô đó.Hỏi còn bao nhiêu ki-lô-gam rau chưa chuyển xuống?

II. **§¸p ¸n**

Bµi 1 (2đ): Mçi phÐp tÝnh ®óng ®­îc 0, 5 ®.

Bµi 2 (2 ®): Mçi phÐp tÝnh ®óng ®­îc 0,5 ®

Bµi 3: (2®) : Mçi phÐp tÝnh ®óng ®­îc 0,5 ®

Bµi 4 (4®)

Tãm t¾t (0,5 ®)

-Nêu đúng câu lời giải và phép tính tìm số kg rau cả 3 ô tô chở được 1,5 đ

-Nêu đúng câu lời giải và phép tính tìm số kg rau còn lại được 1,5 đ

-Nêu đúng đáp số được 0,5 điểm.

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 26 : KỂ VỀ MỘT NGÀY HỘI**

I. Mục tiêu :

- HS kể lại tự nhiên, dựng lại đúng quang cảnh và hoạt động của người                           tham gia lễ hội .

-Viết được những điều vừa kể thành 1 đoạn văn ngắn gọn.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh minh họa .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  32’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội ở bài TLV miệng tuần 25.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng.  - Nêu m/đ y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s kể .  \* Bài 1 : ( làm miệng )  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - GV hỏi.  + Em chọn kể về ngày hội nào ?  - GV nhắc và h/d các em chọn 1trong các ngày hội vừa nêu .  - Yêu cầu h/s khá kể mẫu .  - GV nhận xét bổ sung .  \* Bài 2 : ( viết )  - Gọi h/s đọc bài tập .  - GV nhắc h/s viết lại những điều vừa kể  - GV bao quát giúp đỡ hs.  - Gọi h/s đọc bài trước lớp .  - Nhận xét chung .  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 HS lên bảng kể.  - HS đọc.  - HS theo dõi và trả lời câu hỏi.  -3 h/s phát biểu .  - Lớp theo dõi .  - HS đọc bài .  - HS viết bài vào vở .  - 1 số em đọc bài trước lớp .  - Nhận xét . |

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

**SINH HOẠT**

**NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

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

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

- Rèn kỹ 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 (Th¶o , Minh, Trang)

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

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* :

Hs các tổ biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

5. *Dặn d*ò.

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

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

**Tuần 27**

Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2014

**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 26:**

\* 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 26.

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

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

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

**TIẾT 131 : CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS

- NhËn biÕt ®­îc c¸c sè cã 5 ch÷ sè.

- N¾m ®­îc cÊu t¹o thËp ph©n cña c¸c sè cã 5 ch÷ sè cã c¸c hµng chục nghìn, ngh×n, tr¨m, chôc, ®¬n vÞ.

- BiÕt ®äc, viÕt c¸c sè cã 5 ch÷ sè.

II. **§å dïng d¹y häc**:

- C¸c mảnh bìa 10 000,100 000.

III. **C¸c H§ d¹y - häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  2. **Bµi míi**:  **1,Ôn tập về các số trong phạm vi 10 000**  - GV viÕt 2346 .  + Sè 2316 lµ sè cã mÊy ch÷ sè ?  + Sè 2316 gåm mÊy ngh×n, mÊy tr¨m, mÊy chôc, mÊy ®¬n vÞ?  +Số 1000 lµ sè cã mÊy ch÷ sè ?  + Sè 1000 gåm mÊy ngh×n, mÊy tr¨m, mÊy chôc, mÊy ®¬n vÞ?  **2,Viết và đọc số có năm chữ số:**  a,- GV viÕt số 10 000.  -Gọi hs đọc.  + Sè 10 000 gåm mÊy chục nghìn,mấy ngh×n, mÊy tr¨m, mÊy chôc, mÊy ®¬n vÞ?  b. Treo bảng có gắn các số :  -Gọi hs trả lời :  +Có bao nhiêu chục nghìn ?  +Có bao nhiêu nghìn ?  +Có bao nhiêu trăm,chục,đơn vị  c. Hướng dẫn viết số  Viết từ trái sang phải.  d,Hướng dẫn đọc số :  -Nêu cách đọc.  e,Luyện cách đọc.  **3. Thùc hµnh :**  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm, lµm bµi.  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 2:- GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV nhËn xÐt/  \* Bµi 3:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV gäi HS ®äc tr­íc líp .  - GV nhËn xÐt .  4. **Cñng cè - dÆn dß**:  - Nªu c¸ch ®äc vµ viÕt sè cã 5 ch÷ sè . | - 2 h/s trả lời.  - 2 h/s trả lời.  - Cã bèn chôc ngh×n ;  -Cã 2 ngh×n ;  Cã 3 tr¨m; Cã 1 chôc, 6 ®¬n vÞ  - 2HS lªn b¶ng viÕt  - 2HS lªn b¶ng viÕt sè 42 316 .  - 2 HS ®äc: Bèn m­¬i hai ngh×n ba tr¨m m­êi s¸u.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - HS lµm bµi .  + 24312  + §äc: Hai m­¬i t­ ngh×n ba tr¨m m­êi hai.  - HS nhËn xÐt.  - 2HS ®äc yªu cÇu .  - HS lµm bµi:  - 2HS nªu yªu cÇu .  - 5 HS ®äc tr­íc líp  - HS nhËn xÐt |

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 79 – 80 : ĐỌC THÊM BÀI : BỘ ĐỘI VỀ LÀNG (TUẦN 19) - TRÊN ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH (TUẦN 20) - NGƯỜI TRÍ THỨC YÊU NƯỚC (TUẦN 21) - CHIẾC MÁY BƠM (TUẦN 22) - EM VẼ BÁC HỒ (TUẦN 23)**

I **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

- Rèn kĩ năng nói.

- Rèn kĩ năng nghe.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  55’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài “Hai Bà Trưng”.  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc .  - GV đọc mẫu từng bài .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi .  - GV nhận xét và bổ sung .  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 đọc câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS đọc theo nhóm.  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân và trả lời câu hỏi  - Nhận xét . |

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

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2014

**ÂM NHẠC**

GV âm nhạc soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 132 : LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS;

- Cñng cè vÒ ®äc, viÕt c¸c sè cã năm ch÷ sè.

- Thø tù sè trong mét nhãm c¸c sè cã năm ch÷ sè.

- Lµm quen víi c¸c sè trßn ngh×n ( tõ 10 000 đến 19 000 )

II. **C¸c H§ d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  + GV viết số 73456, 52118 .  +Nhận xét.  2. **Bµi míi** :  a. GT bµi ghi b¶ng:  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh :  \* Bµi 1 . - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài + 1 HS lªn b¶ng lµm.  - GV gäi HS nªu kÕt qu¶ -nhËn xÐt .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS c¶ líp lµm bài.  - GV gäi HS ®äc bµi  - GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë  - 1HS lªn b¶ng lµm  - GV gäi HS ®äc bµi  \* Bµi 4 .- GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yªu cÇu lµm SGK - nªu kÕt qu¶  - GV nhËn xÐt .  3. **Cñng cè - dÆn dß** :  - Nhận xét giờ học . | -2 hs đọc.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .    + 45 913: Bèn m­¬i l¨m ngh×n chÝn tr¨m m­êi ba  + 63 721: S¸u m­¬i ba ngh×n b¶y tr¨m hai mèt  + 47 535:Bốn mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi lăm.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  -4 HS ®äc  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  a. 36 520;36521;36 522; 36 523; 36 524; 36 525;  36 526.  b.48183;48184;48185,48 186, 48187, 48 188,   48 189.  C,81317;81318, 81319; 81320;81321,  81 322, 81 223.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  12000; 13000; 14000; 15000; 16000; 17000; 18000; 19000.  - 2HS |

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

**CHÍNH TẢ**

**TIẾT 53: ĐỌC THÊM BÀI TUẦN 26.KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG**

**TẬP ĐỌC: MẶT TRỜI MỌC Ở ĐẰNG TÂY**

**NGÀY HỘI RỪNG XANH**

I. **Mục tiêu**:

- Củng cố lại kiến thức cho môn tiếng việt . Đặc biệt là phân môn tập đọc .

            - Rèn đọc trôi chảy, rõ rang , hiểu nội dung bài .

II. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ**    - Đọc và trả lời câu hỏi bài tập đọc đã học tuần 20+21  2 . **Bài mới :**  a. Gt bài ghi bảng  - Nêu m/đ ; y/c giờ học  b. HD ôn tập  - GV lần lượt ôn từng bài 1.  - GV đọc mẫu  - HD đọc giải nghĩa từ  + Đọc câu.  + Đọc đoạn trước lớp.  + Đọc nhóm  3. **Tìm hiểu bài :**  - Yêu cầu h/s đọc và trả lời câu hỏi.  - GV nhận xét.  3. **Củng cố - Dặn dò :**  - Nhận xét giờ học | - HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi.  - Hd theo dõi.  - Nối tiếp đọc câu.  - Đọc đoạn  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn  - HS đọc cá nhân và trả lời câu hỏi. |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 53: ĐỌC THÊM BÀI MẶT TRỜI MỌC Ở ĐẰNG TÂY(TUẦN 24).NGÀY HỘI RỪNG XANH(TUẦN 25)**

**I. Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu .

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 câu chuyện “ Đối đáp với vua  và trả lời câu hỏi .  - GV nhận xét.  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc :  - GVđọc mẫu lần lượt từng bài.  - HD đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu thơ.  \* Đọc khổ trước lớp.  \* Đọc nhóm.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi .  - GV nêu các câu hỏi trong sgk.  - GV nhận xét .  4. **KiÓm tra ®äc thµnh tiÕng.**  - GV cho Hs bèc th¨m vµ chuÈn bÞ 2 phót  - GV gäi HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái theo tõng ®o¹n  - GV nhận xét cho ®iÓm.  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 đọc câu.  - Mỗi em đọc 1 đoạn.  - HS đọc theo nhóm .  - HS đọc cá nhân và trả lời câu hỏi .  - Nhận xét  - HS theo dõi .  -Hs đọc và trả lời câu hỏi . |

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

Thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 2014

**TOÁN**

**TIẾT 133 : CÁC SỐ NĂM CHỮ SỐ (TIẾP)**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS

- NhËn biÕt ®­îc c¸c sè cã 5 ch÷ sè (tr­êng hîp c¸c ch÷ sè ë hµng ngh×n, tr¨m,  chôc, đ¬n vÞ lµ 0).

- BiÕt ®äc, viÕt c¸c sè cã 5 ch÷ sè cã d¹ng nªu trªn biÕt ®­îc ch÷ sè 0 ®Ó chØ 0 cã  ®¬n vÞ nµo ë hµng ®ã cña sè cã 5 ch÷ sè.

- BiÕt thø tù c¸c sè trong mét nhãm cã 5 ch÷ sè

- LuyÖn ghÐp h×nh.

II. **§å dïng d¹y häc**:

-8 h×nh tam giác.

III. **C¸c H§ d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  - GV viÕt sè: 42561; 63789, 89520  + GV nhËn xÐt  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. §äc vµ viÕt sè cã 5 ch÷ sè .  - GV yªu cÇu HS ®äc phÇn bµi häc  - GV hái sè 30 000:  + Sè nµy gåm mÊy chôc ngh×n, mÊy ngh×n, mÊy ®¬n vÞ?  - ViÕt lµ 30 000  + Sè nµy ®äc nh­ thÕ nµo ?  - T­¬ng tù viÕt, ®äc c¸c sè : 32 000, 32500, 32560, 32505, 32050, 30050; 30005  3. **Thùc hµnh**:  \* **Bµi 1**: - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV gäi HS ®äc bµi.  - GV nhËn xÐt .  **\* Bµi 2** .(a,b)- GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  **\* Bµi 3**.(a,b) .  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV gäi HS nhËn xÐt.  - GV nhËn xÐt  \* **Bµi 4**:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS xÕp thi .  -GV nhËn xÐt .  4. **Cñng cè - dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học . | - 3 h/s lªn b¶ng ®äc.  - HS ®äc  - Sè gåm 3 chôc ngh×n, 0 ngh×n, 0 tr¨m, 0 chôc, 0 ®¬n vÞ  - 1HS lªn b¶ng viÕt + líp viÕt vµo nh¸p  - §äc lµ ba m­¬i ngh×n  - HS ®äc vµ viÕt.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  + S¸u m­¬i hai ngh×n ba tr¨m  + 58601  + Bèn m­¬i hai ngh×n chÝn tr¨m t¸m m­¬i  +70031  + S¸u m­¬i ngh×n kh«ng tr¨m linh hai.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  a. 18303; 18304; 18305; 18307  b. 32608; 32609; 32610; 32612  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  a. 20000, 21000, 22000, 23000  b. 47300; 47400; 47500; 47600  - 2HS nªu yªu cÇu.  - HS xÕp thi .  - HS nhËn xÐt. |

**-**----------------------------------------------------------**-**---------------------------------------**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**ÔN TẬP VỀ KỂ CHUYỆN,CHÍNH TẢ(CÁC TIẾT 1,2,3,4,5,6)**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng .

- HS đọc trôi chảy toàn bài .

- Hiểu nội dung bài đọc .

II. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  - Đọc và trả lời câu hỏi bài “ Đối đáp với vua”.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng:  - Nêu m/đ y/c giờ học  b. Luyện đọc :  - GV cho HS kÓ lần lượt.  \* HS kÓ tr­íc líp  \* §¹i diÖn c¸c nhãm lªn kÓ tr­íc líp.  - GV nhận xét chung .  \*ChÝnh t¶:  GV cho HS «n mét sè c¸ch viÕt ®óng luËt chÝnh t¶ .  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng.  - HS theo dõi .  - HS kÓ nối tiếp.  - Mỗi nhóm kÓ 1 đoạn .  - HS nhận xét. |

**-----------------------------------------------------------------**------------- **TẬP VIẾT**

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

I. **Mục tiêu** :

-Ôn về nhân hoá ;các cách nhân hoá.

-Ôn luyện viết báo cáo.

II. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bài cũ :**  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng:  - Nêu m/đ y/c giờ học  b. Luyện từ và câu :  - GV cho HS đọc đề bài trong SGK.  -Gọi hs lên bảng làm bài.  - GV nhận xét chung .  \*Tập làm văn:  -Gọi 2 hs đọc yêu cầu đề bài.  -Gọi 1 hs nêu mẫu.  -Yêu cầu hs làm bài.  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng.  - HS theo dõi .  - HS đọc.  - Hs làm bài:  a,Sự vật được nhân hoá:làn gió và sợi nắng  -Từ chỉ đặc điểm của con người:mồ côi,gầy  -Từ chỉ hoạt động của con người:tìm,ngồi,run run ,ngã.  b,-Hs nối.  c,Tác giả bài thơ rất yêu thương,thông cảm với những đưa trẻ mồ côi;những người ốm yếu,không nơi nương tựa.  - HS nhận xét.      - Hs làm bài. |

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

Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 134 : LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu**:

- Cñng cè vÒ ®äc, viÕt c¸c sè cã 5 ch÷ sè (tr­êng hîp c¸c ch÷ sè 0 ë hµng ngh×n,  tr¨m, chôc, đơn vị).

- Cñng cè vÒ thø tù c¸c sè cã 5 ch÷ sè.

- Cñng cè c¸c phÐp tÝnh víi sè cã 4 ch÷ sè.

II**. Ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò**:  - GV viÕt b¶ng: 58007; 37042; 45300  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giờ häc.  b. Thùc hµnh :  \* Bµi 1:- GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yªu cÇu lµm bài.  - GV gäi HS ®äc bµi.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë.  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV gäi HS ®äc kÕt qu¶  -GV nhËn xÐt  \* Bµi 4: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS tÝnh nhÈm .  - GV gäi HS ®äc bµi.  -GV nhËn xÐt.  3. **Cñng cè - dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lªn b¶ng.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  + M­êi s¸u ngh×n n¨m tr¨m  + S¸u m­¬i hai ngh×n kh«ng tr¨m linh b¶y  +S¸u m­¬i hai ngh×n kh«ng tr¨m b¶y m­¬i  + B¶y m­¬i mèt ngh×n kh«ng tr¨m m­êi  +B¶y m­¬i mèt ngh×n kh«ng tr¨m linh mét.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  + 87105  + 87001  + 87500  + 87000  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - HS dïng th­íc kÎ nèi .  - 4 HS nªu.  - 2HS nªu yªu cÇu .  - NhËn xÐt . |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**TIẾT 27 : TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC (TIẾT 2)**

I. **Môc tiªu**: HS hiÓu

- ThÕ nµo lµ t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c

- V× sao cÇn t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c

- QuyÒn ®­îc t«n träng bÝ mËt riªng t­ cña trÎ em. HS cã th¸i ®é t«n träng tµi s¶n  cña ng­êi kh¸c

II. **Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn** : Vë BT ®¹o døc.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  10’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò:**  - GV giíi thiÖu bµi ghi b¶ng  2*.* **D¹y bµi míi** :  a, H§1: Nhận xét hành vi  - MT: HS có kĩ năng nhận xét những hành vi liên quan đến t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c  - C¸ch tiÕn hµnh :  -Gv phát phiếu giao việc.  - GV nhËn xÐt tæng kÕt .  b, H§2: Đóng vai  - MT: HS có kĩ năng thực hiện một số hành động thể hiện sự t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c - C¸ch tiÕn hµnh :  -Gv kết luận  3. **Cñng cè dÆn dß**: | - HS nªu v× sao cần t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c  -Hs thảo luận.  -Hs thảo luận. |

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

Thứ sáu ngày 28 tháng 3 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

**TIẾT 135 : SỐ 10 0000 - LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS

- NhËn biÕt sè 100 000 (mét tr¨m ngh×n - mét chôc v¹n )

- Nªu ®­îc sè liÒn tr­íc, sè liÒn sau cña 1 sè cã 5 ch÷ sè.

- Cñng cè vÒ thø tù sè trong mét nhãm c¸c sè cã 5 ch÷ sè

- NhËn biÕt ®­îc sè 100 000 lµ sè liÒn sau 99 999

II. **§å dïng d¹y häc :**

- C¸c thÎ ghi sè 10 000.

III. **C¸c H§ d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  - 2HS lªn b¶ng lµm các phép tính:  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® ,yªu cÇu giê häc.  b. Giíi thiÖu sè 100 000  - Yêu cầu HS lÊy 8 thÎ ghi sè 10 000  + Cã mÊy chôc ngh×n?  + 8 chôc ngh×n thªm 1 chôc ngh×n n÷a lµ mÊy chôc ngh×n ?  + 9 chôc ngh×n thªm 1 chôc ngh×n n÷a lµ mÊy chôc ngh×n ?  - GV h­íng dÉn c¸ch viÕt: 100 000  + Sè 100 ngh×n gåm mÊy ch÷ sè  3.**Thùc hµnh** :  \* Bµi 1 .- GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë bµi tËp  - GV gäi HS ®äc bµi  - GV nhËn xÐt  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu HS lµm bài.  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yªu cÇu lµm bài.  \* Bµi 4 .- GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yªu cÇu lµm vµo vë .  4. **Cñng cè - dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | - HS thao t¸c theo yªu cÇu cña GV  - Cã 8 chôc ngh×n  - Lµ chÝn chôc ngh×n  - HS thao t¸c  - Lµ m­êi chôc ngh×n  - gåm 6 ch÷ sè.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  a. 30000, 40000; 60000, 70000, 90000  b. 13000, 14000, 15000, 17000, 18000  c. 18300, 18400, 18500, 18600,18800,18900,19000  d. 18237; 18238; 18239, 18240  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  + 50000, 60000, 70000, 80000, 90000.  - 2HS nªu yªu cÇu  Sè liÒn tr­íc Sè ®· cho Sè liÒn sau  12533 12534 12535  43904 43905 43906  62369 62370 62371  39998 39999 40000  - 2HS nªu yªu cÇu  Bµi gi¶i  S©n cßn chç ch­a cã ng­êi ngåi lµ:                 7000 - 5000 = 2000 (chç)                        §¸p sè: 2000 chç ngåi |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**KIỂM TRA (CHÍNH TẢ - TẬP LÀM VĂN)**

I. **Mục tiêu** :

- Nắm vững được nội dung đề bài .

- Làm đúng , trình bày sạch đẹp .

II. **Hoạt động dạy học**

a.Chính tả :

- Chọn 1 bài văn khoảng 65 chữ viết trong khoảng thời  gian 15’.

b.Tập làm văn .

- Viết 1 đoạn văn ngắn từ 8 – 10 câu viết về các nội dung đã học .

- Yêu cầu h/s làm bài .

III. **Dăn dò** :

- Chuẩn bị bài sau .

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

**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 kĩ 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 Trang,Vân,Minh,Thảo)

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

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 28**

Thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2014

**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 27:**

\* 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 27.

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

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

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

**TIẾT 136 : SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000**

I. **Môc tiªu:**Gióp HS:

-Luyện các quy tắc so sánh các số trong phạm vi 100 000.

II**. C¸c H§ d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | **1. KT bµi cò:**  - GV viÕt b¶ng  1230 … 4758  4759 … 6542  -Gọi 1 hs lên bảng so sánh .  GV nhËn xÐt và cho điểm.  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. HD so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi     100 000  \*Củng cố quy tắc so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100 000  - GV viÕt b¶ng:  999…1012  - GV viÕt b¶ng:  9790…9786  -Cho hs làm tiếp:  3772…3605  4597…5974  8513…8502  655…1032  \*Luyện tập so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100 000  a,So sánh 100 000 và 99 999  - GV viÕt b¶ng:  100 000 .....99 999  -Hướng dẫn hs nhận xét:  +Đếm số chữ số của 100 000 và  99 999  Vậy:100 000 > 99 999  Ta cũng có:99 999 < 100 000  -Cho hs so sánh:  937 và 20 351  97 366 và 100 000  98 087 và 9 999  b,So sánh các số có cùng số chữ số  -So sánh:76 200 và 76 199  Hướng dẫn hs nhận xét.  -Cho hs so sánh tiếp:  73 250 và 71 699  93 273 và 93 267  3. **Thùc hµnh** :  \* **Bµi 1:**  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài .  \* **Bµi 2:** - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài .  - GV söa sai .  \* **Bµi 3** - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë .  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  \* **Bµi 4:(a)** - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm vµo vë .  - GV gäi HS ®äc bµi  - GV nhËn xÐt  4. **Cñng cè - dÆn dß:**  -Nhận xét giờ học. | - 1HS lªn b¶ng.  -Hs so sánh. 999 <1012  -Hs nhận xét.  -Hs so sánh.  -Hs nhận xét.  -Hs so sánh.  3772 > 3605  4597 < 5974  8513 > 8502  655 < 1032  - HS quan s¸t  -100 000 có sáu chữ số  -99 999 có năm chữ số  -100 000 có số chữ số nhiều hơn.  - HS ®iÒn dÊu .  76 200 > 76 119  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  4589 < 10 001 35 276 > 35 275  8000 = 7999 + 1 99 999 < 100 000  3527 > 3519 86573 < 96573  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  89 156 < 98 516 67 628 < 67 728  69 731 > 69 713 89 999 <90 000  79 650 = 79 650 78659 >76 860  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  + Sè lín nhÊt lµ: 92 368  + Sè bÐ nhÊt lµ: 54 307  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  + Tõ bÐ ®Õn lín: 8258; 16 999; 30 620;31855  - 3HS ®äc nhËn xÐt |

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 82 – 83 : CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG**

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 câu chuyện:Làm việc gì cũng phải cẩn thận,chu đáo.Nếu chủ quan, coi thường những thứ tưởng chửng nhỏ thì sẽ thất bại.

**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. **Các 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 Rước đèn ông sao.  -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 .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  - G/v theo dõi sửa sai.  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài :**  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  + Ngựa con chuẩn bị tham dự  hội          thi như thế nào?  + Ngựa cha khuyên nhủ con điều gì?    + Vì sao ngựa con không được giải trong hội thi?  + Ngựa con rút ra được bài học gì?  - GV nhận xét .  - Yêu cầu nêu nội dung câu chuyện  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu một đoạn văn.  - 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 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 đọc câu.  - 4 em đọc 4 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 .  -Phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng.  -Đừng bao giờ chủ quan,dù là việc nhỏ nhất.  Câu chuyện khuyên ta làm việc gì cũng phải cẩn thận,chu đáo.Nếu chủ quan, coi thường những thứ tưởng chửng nhỏ thì sẽ thất bại.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS quan sát tranh.  - HS kể theo đoạn .  - HS nhận xét.  - 1 h/s kể toàn bộ câu chuyện. |

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

Thứ ba ngày 1 tháng 4 năm 2014

**ÂM NHẠC**

**ÔN TẬP BÀI HÁT:TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH**

I, **Mục tiêu:**

**-**Biết hát theo giai điệu và lời ca.

-Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu bài hát.

II. **Đồ dùng dạy học** :

Đàn.

III. **Các hoạt động dạy- học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | *Ôn tập bài hát:* Tiếng hát bạn bè mình 1. Nghe bài hát  GV mở băng để HS nghe lại bài hát.  2. Hát kết hợp gõ đệm:  - Hát kết hợp gõ theo phách:  GV làm mẫu câu 1 và 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát.  GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày  - Hát kết hợp gõ theo nhịp:  GV làm mẫu câu 1 và 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát.  GVchỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày.  3. Hát kết hợp vận động.  - GV chỉ định 2 HS lên hát và múa phụ họa.  - GV hướng dẫn HS một vài động tác phụ họa đã chuẩn bị.  - HS trình bày bài hát và vận động.  - GV mời HS lên trình bày trước lớp theo nhóm 4 em .  4. Biểu diễn bài hát theo một vài hình thức.  - GV yêu cầu thi đua biểu diễn bài hát theo nhóm 4 em  GV nhận xét.  3. **Cñng cè - dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | -HS nghe bài hát.  -HS trình bày.  -HS thực hiện.  -HS trình bày.  -HS thực hiện  -HS trình bày.  -HS tập phụ họa.  -HS trình bày.  -HS thực hiện. |

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

**TOÁN**

**LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu**:

- Luyện tập đọc và nắm được thứ tự các số có năm chữ số tròn nghìn,tròn trăm.

- Luyện tập so sánh các số.

-Luyện tính viết và tính nhẩm.

II**. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò**:   - GV viÕt : 93865..93845  25871..23871  + Nªu q/t¾c so s¸nh sè cã 5 ch÷ sè ?  + HS + GV nhËn xÐt  2. **Bµi míi:**  a.GT bµi ghi b¶ng .  - Nªu m/® yªu cÇu giờ häc.  b. Thùc hµnh  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV gäi HS ®äc bµi nhËn xÐt  - GV nhËn xÐt  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 4:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm vµo vë .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 5:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm vµo vë  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  3. **Cñng cè - dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | - 2HS lªn b¶ng  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  + 99602; 99603; 99604  + 18400; 18500; 18600  + 91000; 92000; 93000  - 2HS nªu yªu cÇu .  - 2HS nªu yªu cÇu .  a,8000 - 3000 = 5000  6000 + 3000 = 9000  7000 + 500 = 7500  9000+ 900 + 90 =9990  b, 3000 x 2 = 6000  7600 - 300 =7300  200 + 8000 : 2 = 4200  300+ 4000 x 2 =8300  - 2 HS nªu yªu cÇu  + Sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè 99 999  + Sè bÐ nhÊt cã 5 ch÷ sè 10 000  - 2 HS nªu yªu cÇu .  - HS lµm bµi . |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết đúng câu chuyện “ Cuộc chạy đua trong rừng”

+ Biết viết hoa đúng .

+ Làm đúng các 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 : Rổ, quả dâu, rễ cây.  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Trong bài viết được viết hoa những         chữ nào ?  + Bài có mấy câu?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.    3**. Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Viết hoa danh từ riêng và các chữ đầu câu , đầu đoạn  + 3 câu.  - HS viết bảng con  - HS nghe và viết bài vào vở  - HS đọc y/c bài tập  - 1 em đọc , lớp theo dõi  - Lời giải đúng.  a. Thiếu **n**iên , **n**ai nịt, khăn **l**ụa , thắt **l**ỏng, rủ sau **l**ưng,sắc **n**âu sẫm,trời **l**ạnh buốt,mình **n**ó,chủ **n**ó,từ xa **l**ại. |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 84 : CÙNG VUI CHƠI**

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 câu chuyện “ Cuộc chạy đua  trong rừng ”.  - GV nhận xét  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.  - G/v theo dõi sửa sai.  \* Đọc dòng thơ.  \* Đọc khổ trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  - GV nêu lần lượt các câu hỏi .  - GV nhận xét .  4. **Học thuộc lòng bài thơ:**  - GV gọi 1 hs đọc lại bài thơ.  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 3 h/s lên bảng kể .  - Nhận xét .  - 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  - 1 h/s đọc toàn bài .  - HS theo dõi  - Các nhóm thi đọc. |

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

Thứ tư ngày 2 tháng 4 năm 2014

**TOÁN**

**TIẾT 138 : LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu:**

-Luyện đọc,viết số.

-Nắm thứ tự các số trong phạm vi 100 000.

-Luyện dạng bài tập tìm thành phần chưa biết của phép tính.

-Luyện giải toán.

II. **C¸c H§ d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1.**KT bµi cò**:  -Gọi 2 hs lên bảng làm bài:  Tính nhẩm:  8000-2000=  5000+4000=  6000+500=  4000 x 2 =  7800 - 400=  200+ 3000 x 2=    + GV nhËn xÐt  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  b. Thùc hµnh.  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yªu cÇu lµm b¶ng con.  - GV söa sai    \* Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  Bài toán cho biết gì ?,bài toán hỏi gì ?  + Gọi 1 hs tóm tắt.  + Gọi 1 hs làm bài.  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt.  3. **Cñng cè - dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lªn b¶ng.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  a. 3899; 3900; 3901; 3902.  b. 24 688; 24 689; 24 670; 24 671  c. 99 997; 99 998; 99 999; 100 000  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  X + 1536 = 6924  X = 6924 - 1536  X = 5388  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - 2HS ph©n tÝch bµi to¸n    Tãm t¾t  3 ngµy: 315 m  8 ngµy: ...m?  Bµi gi¶i  Sè mÐt mương ®µo ®­îc trong một ngµy lµ:  315 : 3 = 105 (m)  Sè mÐt mương ®µo ®­îc trong 8 ngµy lµ:  105 x 8 = 840 (m)  §¸p sè: 840 m |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 28 : NHÂN HÓA**

**ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ?**

**DẤU CHẤM ,CHẤM HỎI , CHẤM THAN**

I. **Mục tiêu :**

- Tiếp tục ôn về nhân hóa .

- Ôn cách đặt và và trả lời câu hỏi Để làm gì ?

- Luyện tập về dấu chấm ,chấm hỏi,chấm than .

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:**  - Lên bảng làm bài tập ( tiết 21 )    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 .  - GV hỏi :  + Cây cối và sự vật được tác giả tự       xưng là gì ?  + Cách xưng hô ấy có tác dụng gì?  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc yêu cầu bài tập .  - Yêu cầu h/s làm bài trên bảng .    - GV nhận xét .  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu h/s làm bài tập .  - GV chữa chung.  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng  - HS đọc yêu cầu bài tập.  - HS trả lời .  + Tôi và tớ .  +Làm cho ta cảm thấy bèo lục bình và chiếc xe lu giống như hai người bạn gần gũi đang nói  - HS đọc yêu cầu bài tập.  - 3 h/s lên bảng .  a,để xem lại bộ móng .  b,để tưởng nhớ ông .  c, để chọn con vật nhanh nhất.  - HS đọc bài tập .  - HS làm bài vào vở .  - 2 em đọc kết quả đúng . |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 28 : ÔN CHỮ HOA T (TIẾP THEO)**

I. **Muc tiêu** :

- Củng cố cách viết chữ hoa T, Th thông qua bài tập ứng dụng

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

II. **Đồ dïng dạy học:**

- Mẫu chữ T, Th

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  32’  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 .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng Thăng Long  - 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  - Chấm bài .  4. **Củng cố - Dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - HS tìm chữ hoa có trong bài T,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 “Thể”  - HS viết bài vào vở . |

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

Thứ năm ngày 3 tháng 4 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 139 : DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

+ B­íc ®Çu lµm quen víi kh¸i niÖm diÖn tÝch. Cã biÓu t­îng vÒ diÖn tÝch th«ng   qua bµi to¸n so s¸nh diÖn tÝch cña c¸c h×nh.

+ Cã biÓu t­îng vÒ diÖn tÝch bÐ h¬n, diÖn tÝch b»ng nhau.

II. **§å dïng d¹y - häc:**

- C¸c hình ô vuông.

III. **C¸c H§ d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  -Gọi 2 hs lên bảng làm bài:  Tìm X:  X + 1036 = 7624    X x 2 = 2844      + GV nhËn xÐt  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b.GT vÒ diÖn tÝch cña 1 h×nh  \* VÝ dô 1:  - GV ®­a ra tr­íc líp h×nh trßn  + §©y lµ h×nh g× ?  - GV ®­a ra hình chữ nhật.  + §©y lµ h×nh g× ?  - GV ®Æt hình chữ nhật.lªn trªn h×nh trßn  + NhËn xÐt g× vÒ HCN vµ h×nh trßn ?  + DiÖn tÝch HCN víi h×nh trßn như thế nào?  \* VD2:  - GV ®­a ra h×nh A ( nh­ SGK)  - H×nh A cã bao nhiêu « vu«ng ?  - H×nh B cã bao nhiêu « vu«ng ?  \* VD3:  - H×nh P cã bao nhiêu « vu«ng ?  -Hình P được tách thành những hình nào?  -Gv chốt lại.  3. Thùc hµnh:  \* Bµi 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm vµo nh¸p  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 2 . - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV gäi HS ®äc bµi.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 3. - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS quan s¸t kÜ h×nh vµ ®o¸n kÕt qu¶ .  - GV nhËn xÐt .  4. **Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lªn b¶ng lµm bµi.  X + 1036 = 7624  X = 7624 - 1036  X = 6588  X x 2 = 2844  X = 2844 : 2  X = 1422  - HS quan s¸t  - §©y lµ h×nh trßn.  - HS quan s¸t  - §©y lµ hình chữ nhật.  - HS quan s¸t  -Hình chữ nhật.n»m ®­îc trän trong h×nh trßn  -DiÖn tÝch hình chữ nhật bÐ h¬n diÖn tÝch h×nh trßn .  - HS quan s¸t  - H×nh A cã 5 « vu«ng  - H×nh B cũng cã 5 « vu«ng .  Hai hình A và B có diện tích bằng nhau.  -10 « vu«ng  - 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  + C©u a, c lµ sai .  + C©u b lµ ®óng .  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  a. H×nh P gåm 11 « vu«ng  H×nh Q gåm 10 « vu«ng  b. DiÖn tÝch hình P lín h¬n diÖn tÝch hình Q .  - 2HS nªu yªu cÇu .  - 3 . HS nªu  - DiÖn tÝch h×nh A b»ng diÖn tÝch h×nh B. |

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

**CHÍNH TẢ ( NHỚ – VIẾT )**

**TIẾT 56 : CÙNG VUI CHƠI**

I. **Môc tiªu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nhớ viết lại chính xác khổ 2,3,4 của bài thơ .

+ Biết viết hoa đúng .

+ Làm đúng các bài tập .

II. **Hoạt động dạy- học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ : Thiếu niên , nai nịt,       khăn lụa , thắt lỏng.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV gọi1 h/s đọc thuộc lòng bài thơ .  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV yêu cầu hs nhớ-viết bài vào vở.  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.    3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con  - 1 h/s đọc thuộc lòng bài thơ  - 2 h/s đọc thuộc 3 khổ thơ   cuối.  - HS đọc thầm 2 lượt các khổ thơ 2,3,4 để thuộc các khổ thơ.  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập  - 1 em đọc , lớp theo dõi  - Lời giải:  a. Bóng ném, leo núi, cầu lông . b.Bóng rổ, nhảy cao, võ thuật. |

## ------------------------------------------------------

## ĐẠO ĐỨC

**TIẾT 28 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC**

**I. Môc tiªu:**

1. Häc sinh hiÓu:

- N­íc lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng

- Sù cÇn thiÕt ph¶i sö dông hîp lý vµ b¶o vÖ nguån n­íc kh«ng bÞ « nhiÔm

2. HS cã th¸i ®é ph¶n ®èi nh÷ng hµnh vi sö dông l·ng phÝ n­íc « nhiÔm nguån n­íc

### II. Tµi liÖu ph­¬ng tiÖn :

-Vở bài tập đạo đức.

**III. C¸c H§ d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | **1. KT bài cũ:**  - ThÕ nµo lµ t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c ?  - V× sao cÇn t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c ?  **2. Bµi míi:**  **a. Ho¹t ®éng1**: VÏ tranh  ***\****: ***Mục tiêu:*** HS hiÓu n­íc lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng.  §­îc sö dông n­íc s¹ch ®Çy ®ñ, trÎ em sÏ cã søc khoÎ vµ ph¸t triÓn tèt.  ***\* Cách tiÕn hµnh:***  - GV yªu cÇu hs vẽ những gì cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.  + NÕu kh«ng cã n­íc sèng cña con ng­êi sÏ nh­ thÕ nµo ?  ***\* KÕt luËn***: N­íc lµ nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ng­êi, ®¶m b¶o cho trÎ em sèng vµ ph¸t triÓn tèt  **b. Ho¹t ®éng 2**: Th¶o luËn nhãm  ***\* Môc tiªu***: HS biÕt nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ hµnh vi khi sö dông n­íc vµ b¶o vÖ nguån n­íc .  ***\* Cách tiÕn hµnh:***  - GV chia nhãm,giao nhiệm vụ cho các nhóm th¶o luËn .  -Gv kết luận.  **Ho¹t ®éng 3**: Th¶o luËn nhãm.  ***\* Môc tiªu:*** HS biÕt quan t©m t×m hiÓu thùc tÕ sö dông n­íc n¬i m×nh ë.  ***\* TiÕn hµnh***  - GV chia HS thµnh c¸c nhãm nhá vµ ph¸t phiÕu th¶o luËn  - GV tæng kÕt ý kiÕn, khen ngîi c¸c HS ®· biÕt quan t©m ®Õn viÖc sö dông n­íc ë n¬i m×nh ®ang sèng  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - NhËn xÐt giê häc. | - HS lªn b¶ng trả lời câu hỏi.  -HS vÏ vµo giÊy.  - HS th¶o luËn theo nhãm .  - Các nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.  - HS th¶o luËn theo nhãm .  - §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn .  - C¸c nhãm kh¸c bæ sung. |

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

Thứ sáu ngày 4 tháng 4 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 140 : ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH. XĂNG TI MÉT VUÔNG**

I. **Môc tiªu**: - Gióp HS:

+ BiÕt xăng-ti-mét vuông lµ diÖn tÝch h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 1 cm

+ BiÕt ®äc, viÕt sè ®o diÖn tÝch theo x¨ng - ti - mÐt vu«ng.

II. **§å dïng d¹y häc:**

- H×nh vu«ng cã c¹nh 1cm .

III. **C¸c H§ d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  -Gv vẽ hình lên bảng,yêu cầu hs trả lời câu hỏi:So sánh diện tích hình A với diện tích hình B  -Nhận xét.  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Giíi thiÖu x¨ng - ti - mÐt vu«ng.  + §Ó ®o diÖn tÝch ta dïng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch x¨ng - ti - mÐt vu«ng .  + X¨ng - ti - mÐt vu«ng lµ diÖn tÝch cña h×nh vu«ng cã c¹nh dµi lµ 1 cm  + X¨ng - ti - mÐt vu«ng  ViÕt t¾t lµ cm2  **3. Thùc hµnh :**  \* Bµi 1 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV gäi HS ®äc toµn bµi  - GV nhËn xÐt  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm bài.  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 3 .  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm bµi .  - GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt .  4. **Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học . | - HS nghe.  - HS nghe .  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp  + 120 cm2  + Mét ngh×n n¨m tr¨m x¨ng ti mÐt vu«ng  + 10 000 cm2  + HS nhËn xÐt  - 2HS nªu yªu cÇu .  + H×nh B gåm 6 « vu«ng 1cm 2  + DiÖn tÝch h×nh B lµ 6cm2  + DiÖn tÝch h×nh B b»ng diÖn tÝch h×nh A  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  a. 18 cm2 + 26 cm2 = 44 cm2  40 cm2 - 17 cm2 = 23 cm2  b. 6 cm2 x 4 = 24 cm2  32 cm2 : 4 = 8 cm2 |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 28 : KỂ LẠI TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng nói : Biết kể lại 1 số nét của trận thi đấu thể thao mà em đã                           được xem , được nghe .

- Rèn kĩ năng viết : Viết được trận thi đấu thể thao rõ gọn , đủ ý .

II. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ**:  - Đọc bài viết tiết trước .  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ y/c giờ học  b. Hướng dẫn h/s làm bài tập .  - Gọi h/s đọc yêu cầu bài tập .  - Yêu cầu hs thảo luận .  - GV nhắc h/s kể về trận thi đấu thể        thao theo gợi ý :  -Đó là môn thể thao nào?  -Em tham gia hay chỉ xem thi đấu?  -Buổi thi đấu được tổ chức ở đâu?Tổ chức khi nào?  -Em cùng xem với những ai?  -Buổi thi đấu diễn ra như thế nào ?  -Kết quả thi đấu ra sao?  - Gọi 1 em kể mẫu .  - Yêu cầu h/s tập kể .  - Yêu cầu h/s làm bài tập .  - Yêu cầu đọc bài viết .  - GV nhận xét.  3. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - 2 HS lên bảng đọc  - HS đọc.  - HS thảo luận .  - 5 em kể trước lớp .  - Bình chọn bạn kể hay .  - HS viết bài vào vở .  - 3 em đọc bài viết . |

**SINH HOẠT**

**SẠCH SẼ,KHỎE MẠNH**

**I,Mục tiêu:**

-HS biết giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

-Hs tích cực giữ vệ sinh cá nhân để cơ thể phát triển khỏe mạnh.

**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:  -Trong tháng 3 chúng ta đã sinh hoạt theo chủ điểm nào?  -Muốn khỏe mạnh chúng ta phải làm gì?  - Để giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ ta cần phải làm gì?   -Những câu tục ngữ nào khuyên ta phải giữ vệ sinh sạch sẽ ?  -Gv nhận xét.  **Bước 4:Nhận xét buổi sinh hoạt:**  Cho hs đọc lời hứa nhi đồng.  **Bước 5:Dặn dò:**  -Nhận xét buổi sinh hoạt. | **-**Hs hát bài:Nhanh bước nhanh nhi đồng.    -Hs lắng nghe.  -Hs nghe.  -Hs trả lời :yêu Sao,yêu Đội.  -Phải giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.  -Phải thường xuyên tắm rửa, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng.  -Hs trả lời  -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 29**

Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2014

**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 28:**

\* 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 28.

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

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

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

**TIẾT 141 : DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT**

I. **Môc tiªu**:

- BiÕt ®­îc quy t¾c tÝnh diÖn tÝch hình chữ nhật khi biÕt sè ®o hai c¹nh cña nã .

- VËn dông ®Ó tÝnh diÖn tÝch cña mét sè hình chữ nhật ®¬n gi¶n  theo ®¬n vÞ ®o là x¨ng - ti - mÐt vu«ng.

II. **§å dïng d¹y häc**:

- H×nh chữ nhật có kích thước 3cm x 4cm.

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  -Hỏi hs:Để đo diện tích ta dùng đơn vị diện tích gì?  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b.Xây dựng quy t¾c tÝnh diÖn tÝch hình chữ nhật.  + Hình chữ nhật ABCD gåm bao nhiªu ô vuông ?  -Diện tích mỗi ô vuông là 1cm2  -Gọi 1 hs tính diện tích hình chữ nhật.  -Vậy muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm thế nào?  -Gọi 3 hs nêu quy tắc tính diện tích hình chữ nhật .  3. **Thùc hµnh :**  \* Bµi 1 - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu hs làm bài.  - GV gäi HS ®äc bµi.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2 .  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  +Bài toán cho biết gì?  +Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 3 .  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm vµo vë .  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  **4. Cñng cè dÆn dß:**  - Nªu quy tắc tính diện tích hình chữ nhật ?  - Nhận xét giờ học . | - 2 HS trả lời: x¨ng - ti - mÐt vu«ng.  - Gåm 12 ô vuông  -Diện tích hình chữ nhật:4 x 3 = 12 (cm2)  -Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lÊy chiÒu dµi nh©n víi chiÒu réng (cùng đơn vị đo)  -3 HS nh¾c l¹i.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  -2 hs làm bài:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Chiều dài | 10cm | 32cm | | Chiều rộng | 4cm | 8cm | | Diện tích hình chữ nhật | 10 x 4= 40 (cm2) | 32x8=625 (cm2) | | Chu vi hình chữ nhật | (10+4)x 2= 28 (cm) | (32+8)x2= 80(cm) |   - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  -Hs trả lời.  -1 hs tóm tắt:  Tãm t¾t  ChiÒu réng: 5cm  ChiÒu dµi : 4cm  Diện tích :… cm2?  Bµi gi¶i  DiÖn tÝch cña miÕng b×a hình chữ nhật lµ:  14 x 5 = 70 (cm2)  §¸p sè: 70 cm2  - 2HS nªu yªu cÇu .  a. Diện tích h×nh chữ nhật lµ:  5 x 3 = 15 (cm2)  §¸p sè: 15 cm2  b. §æi 2dm = 20 cm  Diện tích h×nh chữ nhật lµ:  20 x 9 = 180 (cm2 )  §¸p sè: 180 cm2    -2hs nêu lại:  -Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lÊy chiÒu dµi nh©n víi chiÒu réng (cùng đơn vị đo) |

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 85 – 86 : BUỔI TẬP THỂ DỤC**

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 :Ca ngợi quyết tâm vượt khó của một học sinh bị tật nguyền.

**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 trả lời câu hỏi  và bài “Cùng vui chơi”.  -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 .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  - GV sửa sai khi h/s đọc.  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3.**Tìm hiểu bài :**  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi:     + Nhiệm vụ của bài tập thể dục là  gì?  + Các bạn trong lớp thực hiện bài tập thể dục như thế nào?  + Vì sao Nen –li được miễn tập thể dục ?  + Vì sao Nen-li cố tập như mọi người ?  + Tìm những chi tiết nói lên quyết tâm của Nen-li?  +Tìm thêm một tên thích hợp cho câu chuyện?  - GV nhận xét .  4. **Luyện đọc lại :**  - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ .  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  - Yêu cầu nêu nội dung ý nghĩa câu chuyện.  **Kể chuyện**  1. Hướng dẫn kể chuyện .  - Hướng dẫn kể theo đoạn .  - 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 đọc câu.  - 3 em đọc 3 đoạn.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi:  -Mỗi hs phải leo lên đến trên cùng một cái cột cao,rồi đứng thẳng người trên chiếc xà ngang.  -Hs trả lời.  -Vì cậu bị tật từ nhỏ.  -Vì cậu muốn vượt qua chính mình.  -Hs trả lời.  -Cậu bé can đảm/Nen-li dũng cảm,…  - Nhận xét .  - Lớp chia thành 3 nhóm.  - Các nhóm thi đọc.  -Câu chuyện ca ngợi quyết tâm vượt khó của một học sinh bị tật nguyền.    - HS kể theo đoạn.  - HS nhận xét  - 3 h/s nối tiếp kể 3 đoạn |

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

Thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2014

**ÂM NHẠC**

**TIẾT 29:TẬP VIẾT CÁC NỐT NHẠC TRÊN KHUÔNG NHẠC.**

**I,Mục tiêu:**

-HS nhớ tên nốt,hình nốt,vị trí các nốt nhạc trên khuông.

-Tập viết nốt nhạc khuông.

**II,Đồ dùng dạy học:**

-Bảng kẻ khuông nhạc.

**III,Các hoạt động dạy-học chủ yếu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 10’  10’    10’  2’ | **\*Hoạt động 1:Tập ghi nhớ hình nốt,tên nốt trên khuông nhạc.**  -Gv cho hs làm các bài tập để ghi nhớ hình nốt,tên nốt trên khuông nhạc.  **\*Hoạt động 2:Trò chơi âm nhạc:**  -GV giơ bàn tay làm khuông nhạc,xòe 5 ngón tay tượng trưng 5 dòng kẻ nhạc.Cho hs đếm từ ngón út là dòng 1 rồi đến dòng 2,3,4,5.Chỉ vào ngón út,hỏi:  +Nốt nhạc ở dòng 1 tên là nốt gì?  +Nốt nhạc ở dòng 2 tên là nốt gì?  -Cho hs đếm thứ tự các khe,chỉ vào khe 2,hỏi:  +Nốt nằm giữa khe 2 là nốt gì?  -Gọi 3 hs lên trước lớp dùng khuông nhạc bàn tay để đố các bạn.  **\*Hoạt động 3:Tập viết nốt nhạc trên khuông nhạc.**  -Đọc tên nốt,hình nốt cho hs viết vào khuông nhạc  \* **Cñng cè - dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học . | -Hs ghi nhớ hình nốt,tên nốt trên khuông nhạc.    +Nốt Mi.  +Nốt Son.  +Nốt La. |

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

**TOÁN**

**TIẾT 142 : LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu:**

- Gióp HS: RÌn kÜ n¨ng tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt cã kÝch th­íc cho tr­íc.

II. **C¸c H§ d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  35’  2’ | 1.**KT bµi cò:**  - Nªu quy tắc tính diện tích hình chữ nhật ?  - GV nhËn xÐt  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  2. **Thùc hµnh :**  \* Bµi 1: - GV gäi HS đọc đề bài.  +Bài toán cho biết gì?  +Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .    \* Bµi 3:  - GV gäi HS đọc đề bài.  +Bài toán cho biết gì?  +Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV nhËn xÐt .  3. **Cñng cè - dÆn dß:**  - Nªu quy tắc tính diện tích hình chữ nhật ?  - Nhận xét giờ học . | -2hs trả lời:  -Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lÊy chiÒu dµi nh©n víi chiÒu réng (cùng đơn vị đo)   * 2HS đọc đề bài.     Tãm t¾t  ChiÒu dµi: 4dm  ChiÒu réng: 8cm  Chu vi: …cm ?  DiÖn tÝch:… cm2 ?  Bµi gi¶i  \* §æi 4dm = 40 cm  DiÖn tÝch cña hình chữ nhật lµ:  40 x 8 = 320 (cm2)  Chu vi cña hình chữ nhật lµ:  (40 + 8) x 2 = 96 (cm)  §¸p sè: 320 cm2; 96 cm  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  a.DiÖn tÝch hình chữ nhật ABCD lµ:  10 x 8 = 80 (cm2)  DiÖn tÝch hình chữ nhật DMNP lµ:  20 x 8 = 160 (cm2)  b. DiÖn tÝch h×nh H lµ:  80 + 160 = 240 (cm2  §/S: a, 80 cm2 ; 160cm2  b. 240 cm2  - 2HS nªu yªu cÇu .  Tãm t¾t  ChiÒu réng: 5cm  ChiÒu dµi: gÊp ®«i chiÒu réng  DiÖn tÝch: ..cm2  Bµi gi¶i  ChiÒu dµi hình chữ nhật lµ:  5 x 2 = 10 (cm)  DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt:  10 x 5 = 50 (cm2)  §¸p sè: 50 (cm2)  -Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lÊy chiÒu dµi nh©n víi chiÒu réng (cùng đơn vị đo) |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT )**

**BUỔI HỌC THỂ DỤC**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác trình bày đúng .

+ Biết viết hoa đúng tiếng nước ngoài.

+ Làm đúng các 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’  3’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ : Bóng ném, leo núi,        cầu lông, bơi lội , võ luyện .  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Câu nói của thầy giáo được đặt trong dấu gì?  + Những chữ nào trong đoạn phải viết hoa ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  **c.** **Chấm chữa bài :**  **d. Hướng dẫn làm bài tập**:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Mời h/s lên bảng làm.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.    \* Bài 3:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Mời h/s lên bảng làm.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  **3. Củng cố - dặn dò :**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời.  + Dấu ngoặc kép  + Viết hoa danh từ riêng và các chữ đầu câu , đầu đoạn .  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập.  - 3 h/s lên bảng làm.  - Nhận xét.  - HS đọc y/c bài tập.  - 3 h/s lên bảng làm.  - Lời giải đúng.  a. Nhảy **x**a, nhảy **s**ào, **s**ới vật. |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 57 : LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC**

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 câu chuyện “Buổi tập thể dục”.  - GV nhận xét.  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.  - HS đọc g/v theo dõi sửa sai.  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  c. Tìm hiểu bài :  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi:  + Sức khỏe cần thiết như thế nào trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc?  + Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước?  + Em sẽ làm gì sau khi đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ?  - GV nhận xét và bổ sung .  d. Luyện đọc lại :  - GV đọc mẫu lần 2.  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung .  3. **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 đọc 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 .  + Sức khỏe giúp giữ gìn dân chủ,xây dựng nước nhà,gây đời sống mới.Việc gì cũng phải có sức khỏe mới làm thành công.  +Vì mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yêu ớt,mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.  +Em sẽ siêng năng luyện tập thể dục thể thao.  - HS theo dõi .  - Các nhóm thi đọc .  - Thi đọc cả bài. |

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

Thứ tư ngày 9 tháng 4 năm 2014

**TOÁN**

**TIẾT 147 : DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG**

I. **Môc tiªu**:

- BiÕt ®­îc quy tắc tÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng khi biÕt sè ®o c¹nh cña nã.

II. **§å dïng d¹y häc:**

- H×nh vu«ng có cạnh 4cm.

III. **C¸c H§ d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  - Nªu quy tắc tính diện tích hình chữ nhật ?  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi**:  a. Giới thiệu bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giờ häc.  b. Giới thiệu quy t¾c tÝnh diện tích h×nh vu«ng.  + H×nh vu«ng ABCD gåm mấy « vu«ng ?  + Mçi « cã diện tích lµ bao nhiªu ?  + HV: ABCD cã diện tích lµ bao nhiªu ?  + Muèn tÝnh diện tích h×nh vu«ng ta lµm thế nào ?  3 . **Thùc hµnh :**  \* Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm bài.  + GV gäi HS ®äc bµi.  \* Bµi 2 .  - GV gäi HS đọc đề bài.  +Bài toán cho biết gì?  +Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 3:  - GV gäi HS đọc đề bài.  +Bài toán cho biết gì?  +Bài toán hỏi gì?  -Gọi 1 hs tóm tắt.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  -GV nhËn xÐt .  4**. Cñng cè dÆn dß:**  - Nªu quy t¾c tÝnh diÖn tÝch vu«ng? | -Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lÊy chiÒu dµi nh©n víi chiÒu réng (cùng đơn vị đo).  - 9 « vu«ng.  - lµ 1cm2  - 3 x 3 = 9cm2  - Muèn tÝnh diện tích h×nh vu«ng ta lÊy ®é dµi một c¹nh nh©n víi chÝnh nã.  - 4 HS nh¾c l¹i .  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Cạnh hình vuông | 5cm | 10cm | | Chu vi hình vuông | 5 x 4 = 20(cm) | 10 x 4 = 40 (cm) | | Diện tích hình vuông | 5 x 5 = 25 (cm2) | 10 x 10 = 100 (cm2) |   -2 hs đọc đề bài.  Tãm t¾t  C¹nh h×nh vu«ng : 80 m m  DiÖn tÝch:…cm2 ?  Bµi gi¶i  §æi 80mm = 8 cm  DiÖn tÝch cña tê giÊy h×nh vu«ng lµ:  8 x 8 = 64 (cm2)  §¸p sè: 64 cm2  - HS nhËn xÐt.  -2 hs đọc đề bài.  Tãm t¾t :  Chu vi hình vuông :20cm  Diện tích  :…cm2 ?  Bài giải:  Cạnh hình vuông là:  20:4 = 5 (cm)  Diện tích hình vuông là:  5 x 5 = 25 (cm2 )  §¸p sè: 25 cm2  - Muèn tÝnh diện tích h×nh vu«ng ta lÊy ®é dµi một c¹nh nh©n víi chÝnh nã. |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 29 : TỪ NGỮ VỀ THỂ THAO – DẤU PHẨY**

I. **Mục tiêu** :

- Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm thể thao .

- Ôn luyện về dấu phẩy .

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Tranh ảnh.

III. **Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - HS làm miệng bài 2 ( tiết 28 )  - Nhận xét.   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 .  - Hướng dẫn h/s làm .    \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - Yêu cầu h/s đọc truyện “ Cao cờ” .  - GV hỏi :  + Anh chàng trong chuyện có cao cờ không?  + Truyện gì đáng buồn cười ?  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - GV tổ chức cho h/s làm bài .  - Nhận xét – Bổ sung .  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS làm vào vở .  a. Bóng rổ, bóng đá, bóng ném…  b. Chạy vượt rào,chạy việt dã,..  c. Đua xe đạp,đua thuyền,đua voi,….  d. Nhảy cao, nhảy xa,nhảy dù,…  - HS đọc .  - Lớp theo dõi .  - HS trả lời .  + Anh đánh cờ kém, không thắng ván nào .  + Đánh thua mà nói không thua .  - HS đọc .  - HS làm bài vào vở.  a,Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt,….  b,Muốn cơ thể khỏe mạnh,…  c,Để trở thành con ngoan,trò giỏi,…  - HS đọc đáp án đúng . |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 29 : ÔN CHỮ HOA T (TIẾP)**

I. **Muc tiêu** :

- Củng cố cách viết chữ hoa T, Tr thông qua bài tập ứng dụng

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

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Mẫu chữ T,Tr

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  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 conl  \* 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 “Trường Sơn  - 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 .  c. 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 T, Tr, S, B  - 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 “ Trẻ , Búp”.  - HS viết bài vào vở . |

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

Thứ năm ngày 10 tháng 4 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 144 : LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu**:

- RÌn cho HS kÜ n¨ng tÝnh diÖn tích h×nh vu«ng .

II. **C¸c H§ d¹y - häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  - Nªu quy t¾c tÝnh diÖn tÝch hình vu«ng?  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng:  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. H­íng dÉn thùc hµnh :  \* Bµi 1:  -Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2 .- GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm vµo vë .  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 3 (a).  - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yªu cÇu lµm vµo vë  - GV gäi HS ®äc bµi  - GV nhËn xÐt .  3. **Cñng cè dÆn dß** :  - Nªu quy t¾c tÝnh diÖn tÝch hình vu«ng? | - Muèn tÝnh diện tích h×nh vu«ng ta lÊy ®é dµi một c¹nh nh©n víi chÝnh nã.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  a. DiÖn tÝch h×nh vu«ng lµ:  7 x 7 = 49 (cm2)  b. DiÖn tÝch h×nh vu«ng lµ:  5 x 5 = 25(cm2)  §¸p sè: a. 49 cm  b. 25 cm  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  Bµi gi¶i  DiÖn tÝch 1 viªn g¹ch men lµ:  10 x 10 = 100 (cm2)  DiÖn tÝch 1 viªn g¹ch men lµ:  100 x 9 = 900 (cm2)  §¸p sè: 900 cm  - 2HS nªu yªu cÇu bµi t©p  a,  DiÖn tÝch cña hình chữ nhật ABCD lµ:  5 x 3 = 15 (cm2)  Chu vi hình chữ nhật ABCD lµ:  (5 + 3) x 2 = 16 (cm)  §¸p sè: a. 15 cm  16 cm  - Muèn tÝnh diện tích h×nh vu«ng ta lÊy ®é dµi một c¹nh nh©n víi chÝnh nã. |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 58 : LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác 1 đoạn trong bài.

+ Biết viết hoa đúng .

+ Làm đúng các 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 : Nhảy cao , nhảy xa,        sới vật,so sánh.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Vì sao mỗi người dân phải luyện tập thể dục ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.    - Mời h/s đọc truyện vui,trả lời câu hỏi.  3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  +Vì mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yêu ớt,mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập .  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - Lời giải:  a. Bác **s**ĩ , mỗi **s**áng, **x**ung quanh, thị **x**ã, ra **s**ao, **s**út.  - HS trả lời. |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**TIẾT 29 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC( TIẾT 2 )**

**I. Môc tiªu:**

1. Häc sinh hiÓu:

- N­íc lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng

- Sù cÇn thiÕt ph¶i sö dông hîp lý vµ b¶o vÖ nguån n­íc kh«ng bÞ « nhiÔm

2. HS cã th¸i ®é ph¶n ®èi nh÷ng hµnh vi sö dông l·ng phÝ n­íc « nhiÔm nguån n­íc

### II. Tµi liÖu ph­¬ng tiÖn :

-Vở bài tập đạo đức.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ .  2. **D¹y bµi míi** :  a, Hoạt động 1: X¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p  - Mục tiêu: HS biÕt ®­a ra c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ nguån n­íc  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV nhận xét kÕt qu¶ cña c¸c nhãm  b, ;Hoạt động 2:Th¶o luËn nhãm  - Mục tiêu: HS biÕt ®­a ra c¸c ý kiÕn ®óng, sai  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV ph¸t phiÕu yªu cầu c¸c nhãm ®¸nh gi¸ c¸c ý kiÕn ghi trong phiÕu vµ gi¶i thÝch lÝ do  a,Nước sạch không bao giờ cạn.  b,Nước giếng khơi,giếng khoan không phải trả tiền nên không cần tiết kiệm.  c,Nguồn nước cần được giữ gìn và bảo vệ cho cuộc sống hôm nay và mai sau.  d, Nước thải của nhà máy,bệnh viện cần được xử lí.  đ,Gây ô nhiêm nhuồn nước là phá hoại môi trường.  e,Sử dụng nguồn nước ô nhiễm sẽ có hại cho sức khỏe.  - GV kÕt luËn :  §óng : c,d,®,e,  Sai : a,b  c, H§3: Trß ch¬i ai nhanh ai ®óng  - Mục tiêu: HS ghi nhí c¸c viÖc lµm ®Ó tiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ nguån n­íc  - C¸ch tiÕn hµnh :  - GV phổ biến luËt ch¬i vµ thêi gian ch¬i.  - GV nhận xét kÕt qu¶ cña c¸c nhãm.  -Kết luận chung.  3. **Cñng cè ,dÆn dß** :  - Nhận xét giờ học . | - 1 HS nªu t¸c dông cña n­íc  - HS c¸c nhãm trình bày thùc tr¹ng vµ c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm, b¶o vÖ nguồn nước.  - HS b×nh chän biÖn ph¸p hay nhÊt.  - HS c¸c nhãm th¶o luËn ,trình bày.  -Hs làm việc theo nhóm.  - HS c¸c nhãm th¶o luËn ,trình bày. |

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

Thứ sáu ngày 11 tháng 4 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 145 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 000**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

- BiÕt thùc hiÖn céng c¸c sè trong ph¹m vi 100 000 (c¶ ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn tÝnh).

- Cñng cè vÒ gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng hai phÐp tÝnh, tÝnh diÖn tÝch hình chữ nhật.

II. **C¸c H§ d¹y - häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1**. KT bµi cò**:  - Nªu quy tắc tính diện tích hình chữ nhật ?  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Hướng dẫn thùc hiÖn phÐp céng :  - GV viÕt : 45732 + 36194  - Muèn t×m tæng cña 2 sè ta lµm nh­ thÕ nµo ?  - §Æt tÝnh vµ tÝnh 45732 + 36194  - H·y nªu c¸ch ®Æt vµ thùc hiÖn ?  \* Nªu quy t¾c tÝnh.  3. **Thùc hµnh** :  \* Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm vµo vë .  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2 (a):  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Gọi 2 HS nªn b¶ng ,  - GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 4:  - GV gäi HS đọc đề bài.  +Bài toán cho biết gì?  +Bài toán hỏi gì?  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  -GV nhËn xÐt .  4. **Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học . | -Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lÊy chiÒu dµi nh©n víi chiÒu réng (cùng đơn vị đo).  - HS quan s¸t  - HS nªu :céng tõ ph¶i sang tr¸i.  45732  + 36194  81926  VËy 45732 + 36194 = 81962  - HS nªu quy t¾c .  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .      - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .    18257 52819  + 64439 + 6546  82696 59365  - 2HS đọc đề bài.  Bµi gi¶i  §o¹n ®­êng AC dµi lµ:  2350 - 350 = 2000 (m)  §æi 2000m = 2km  §o¹n ®­êng AD dµi lµ:  2 + 3 = 5 (km)  §¸p sè: 5km |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 29 : VIẾT VỀ MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng nói : Dựa vào bài miệng h/s viết được 1 đoạn văn ngắn kể                             lại 1 số nét của trận thi đấu thể thao mà em đã được xem , được nghe .

II. **Đồ dùng dạy họ.c** :

- Bảng phụ

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ**:  - Đọc bài viết tiết trước .  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng:  - Nêu m/đ y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết bài :  - GV nhắc h/s.  + Cần đọc và nắm vững nội dung cơ     bản cần kể .  + Viết đủ ý rõ ràng , thành câu giúp người nghe hình dung được trận đấu  - Yêu cầu h/s viết nháp trước .  - Yêu cầu h/s đọc bài .  - GV nhận xét chung .  - Yêu cầu h/s viết bài vào vở .  - GV bao quát giúp đỡ h/s yếu kém .  - GV nhận xét .  - Thu bài, chấm chữa .  3. **Củng cố dặn dò**  - Nhận xét giờ học . | - 2 HS lên bảng đọc.  - HS theo dõi .  - HS viết nháp .  - HS đọc .    - HS viết bài vào vở . |

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

**SINH HOẠT**

**SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

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

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

- Rèn kỹ 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 (Th¶o , Minh, Trang)

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

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* :

Hs các tổ biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

5. *Dặn d*ò.

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

**Tuần 30**

Thứ hai ngày 14 tháng 4 năm 2014

**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 29:**

\* 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 29.

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

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

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

**TIẾT 146 : LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

- RÌn kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp céng c¸c sè ®Õn n¨m ch÷ sè.

- Cñng cè gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng hai phÐp tÝnh, tÝnh chu vi, vµ diÖn tich cña  HCN.

II. **C¸c H§ d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT vµi cò:**  - Nªu c¸ch céng c¸c sè cã 5 ch÷ sè ?  - GV nhËn xÐt  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  **3. Thùc hµnh :**  \* Bµi 1( cột 2,3) :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu hs làm bài.  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - Yªu cÇu lµm vµo vë .  - Yªu cÇu HS lªn b¶ng lµm.  - GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt.  - GV nhËn xÐt .  \*. Bµi 3 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm vµo vë .  - Yªu cÇu HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  4**. Cñng cè dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học . | -2 h/s lªn b¶ng.  -2HS nªu yªu cÇu .  52379 29107  + 38421 +  34693  90800 63800    -2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  Bµi gi¶i  ChiÒu dµi h×nh ch÷ nhË lµ:  3 x 2 = 6 (cm)  Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ:  (6+3) x 2 = 18 (cm)  DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ:  6 x 3 = 18 (cm2)  §áp số: 18cm; 18cm2  -2HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  Bµi gi¶i  C©n nÆng cña mÑ lµ:  17 x 3 = 51 (kg)  C©n nÆng cña c¶ hai mÑ con lµ:  17 + 51 = 68 (kg)  §¸p sè: 68 kg |

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 88 – 89 : GẶP GỠ Ở LÚC –XĂM- BUA**

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:Cuộc gặp gỡ thú vị,đầu bất ngờ của đoàn cán bộ Việt Nam với học sinh một trường tiểu học ở

Lúc-xăm-bua thể hiện tình hữu nghị,đoàn kết giữa các dân tộc.

- 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 “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục ”  2. **Bài mới:**  **Tập đọc**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc :  - Gv đọc mẫu .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài**  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  +Đến thăm một trường tiểu học ở  Lúc-xăm-bua đoàn cán bộ Việt Nam gặp những điều gì bất ngờ,thú vị?  +Vì sao các bạn lớp 6A nói được tiếng Việt và có nhiều đồ vật ở Việt Nam?  +Các bạn hs Lúc-xăm-bua muốn biết điều gì về thiếu nhi Việt Nam?  +Em muốn nói gì với các bạn hs trong câu chuyện này?  - GV nhận xét và bổ sung .  - Yêu cầu nêu nội dung ý nghĩa câu 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 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 đọc 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.  +Hs trả lời.  +Vì cô giáo lớp 6A đã từng ở Việt Nam.Cô dạy học trò mình nói tiếng Việt.  + Các bạn hs Lúc-xăm-bua muốn biết hs Việt Nam học những môn gì,thích những bài hát nào,chơi những trò chơi gì?  - Nhận xét .  - 1 h/s đọc toàn bài  +Rất cảm ơn các bạn đã yêu quý Việt Nam.  +Câu chuyện nói về cuộc gặp gỡ thú vị,đầu bất ngờ của đoàn cán bộ Việt Nam với học sinh một trường tiểu học ở  Lúc-xăm-bua thể hiện tình hữu nghị,đoàn kết giữa các dân tộc.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành 3 nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS kể theo đoạn .  - HS nhận xét  - HS nối tiếp kể theo đoạn  - 1 h/s kể toàn câu chuyện. |

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

Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2014

**ÂM NHẠC**

**TIẾT 30:KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC:CHÀNG OOC-PHÊ VÀ CÂY ĐÀN LIA.NGHE NHẠC**

**I. Môc tiªu:**

- Th«ng qua c©u chuyÖn thÇn tho¹i Hy L¹p, c¸c em biÕt vÒ t¸c dông cña ©m nh¹c.

- Båi d­ìng n¨ng lùc c¶m thô ©m nh¹c cña häc sinh.

**II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ**

- C©u chuyÖn *Chµng Oãc-phª vµ c©y ®µn Lia*

*-* B¨ng nh¹c.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  2’  30’  2’ | **1.æn ®Þnh líp :**  - KiÓm tra t­ thÕ ngåi, s¸ch vë ®å dïng  **2.KiÓm tra bµi cò:**  BH *TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh*  do ai s¸ng t¸c?, tr×nh bµy BH  **3.Bµi míi:**  \* **Ho¹t ®éng 1**: ***KÓ chuyÖn Chµng ooc-phª vµ c©y ®µn Lia***  - Giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ cèt chuyÖn.  - §äc diÔn c¶m c©u chuyÖn.  - Cho hs xem tranh c©y ®µn Lia  - Nªu mét sè c©u hái ®Ó khai th¸c néi dung c©u chuyÖn  + TiÕng ®µn cña chµng oãc-phª hay nh­ thÕ nµo?  + V× sao chµng Ooc-phª ®· c¶m ho¸ ®­îc l·o l¸i ®ß vµ Diªm V­¬ng.  - KÓ l¹i mét lÇn n÷a ®Ó hs nhí néi dung c©u chuyÖn.  \* **Ho¹t ®éng 2** ***Nghe nh¹c.***  - Cho hs nghe b¨ng mét bµi h¸t thiÕu nhi chän läc (hoÆc mét trÝch ®o¹n nh¹c kh«ng lêi).  - Sau khi nghe song ®Æt mét vµi c©u hái cho hs tr¶ lêi:  + Tªn bµi h¸t lµ g×?  + T¸c gi¶ bµi h¸t lµ ai?  + Néi dung bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×?  + Nªu c¶m nhËn cña em.  -NhËn xÐt - ®¸nh gi¸  **4. Cñng cè dÆn dß:**  - KÕt thóc tiÕt häc, gv nhËn xÐt, cñng cè, dÆn dß  - HÖ thèng l¹i bµi häc . | - Chó ý l¾ng nghe  - HS t­ duy ®Ó tr¶ lêi c©u hái    - Chó ý l¾ng nghe.  - HS ®Ó tr¶ lêi c©u hái.  - Nghe nh¹c .  - Tr¶ lêi c©u hái.  - L¾ng nghe. |

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

**TOÁN**

**TIẾT 147 : PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS

- BiÕt thùc hiÖn phÐp trõ c¸c sè trong ph¹m vi 100 000

- Củng cố về giải bài toán bằng phép trừ,quan hệ giữa km và m.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  -Gọi 2 hs thực hiện 2 phép tính:  53178+21343  76530+5032  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b. Hướng dẫn HS tự thực hiện phép trừ 85674 - 58329  - GV viÕt phÐp tÝnh 85674 - 58329  c. §Æt tÝnh vµ tÝnh :  + Khi tÝnh chóng ta ®Æt tÝnh nh­ thÕ nµo ?  + Chóng ta b¾t ®Çu thùc hiÖn phÐp tÝnh tõ ®©u  ?  - H·y nªu tõng b­íc tÝnh trõ .  3. **Thùc hµnh** :  \* Bµi 1 .  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm bài.  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm vµo vë .  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt  \* Bµi 3 .- GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  4**. Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | -2 hs thực hiện .  - HS quan s¸t .  -HS nªu :  85674  - 58329  27345  -3 HS nh¾c l¹i.  -2HS nªu yªu cÇu.  92896 73581  \_ 65748 \_ 36029  27148 37552  59372 32484  \_ 53814 \_  9177  5558 23307  -2HS nªu yªu cÇu.  63780 91462  \_ 18346 \_ 53406  45334 38056  49283  \_ 5765  43518  -2HS nªu yªu cÇu .  Tãm t¾t  Cã : 25850 m  §· tr¶i nhùa : 9850 m  Ch­a tr¶i nhùa: ….km?  Bµi gi¶i  Độ dài đoạn ®­êng ch­a tr¶i nhùa lµ:  25850 -9850 = 16000 (m)  §æi 16000 m = 16km  §¸p sè: 16km |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 59 : LIÊN HỢP QUỐC**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác bài “ Liên hợp quốc”

+ Biết viết đúng các chữ số.

+ Làm đúng các 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 : bác sĩ, mỗi sáng, xung quanh , thị xã .  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ ; y/c giờ học .  b. HD h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Liên hợp quốc thành lập nhằm mục đích gì?  + Có bao nhiêu thành viên tham gia liên hợp quốc?  + VN trở thành thành viên liên hợp quốc ngày tháng năm nào ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  \* Bài 3:  - GV h/s làm bài .  - Yêu cầu 1 h/s lên bảng.  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Bảo vệ hòa bình , tăng cường    hợp tác, phát triển đất nước.  + Có 191 nước và vùng lãnh thổ.  + 20 – 9 – 1977.  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập .  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  a,buổi **ch**iều-thủy **tr**iều-**tr**iều đình  **ch**iều chuộng-ngược **ch**iều-**ch**iều cao  - HS làm vào vở.  a.Buổi chiều hôm nay,bố em ở nhà  b. Hết giờ làm việc,mẹ mới đón em. |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 90 : MỘT MÁI NHÀ CHUNG**

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 Gặp gỡ ở Lúc- xăm -bua và trả lời câu hỏi  - GV nhận xét.  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.  \* Đọc khổ trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  +Ba khổ thơ đầu nói lên những mái nhà riêng của ai?  + Mái nhà riêng đều có những nét đáng yêu gì?  +Mái nhà chung của muôn vật là gì?  + Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà?  - GV nhận xét và bổ sung .  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 trả lời câu hỏi.  - Nhận xét bổ xung  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp đọc .  - 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.  +Mái nhà của chim,của cá,của dím,của ốc,của bạn nhỏ.  - Nhận xét .  +Là bầu trời xanh.  +Hãy yêu mái nhà chung.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc .  - Thi đọc cả bài |

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

Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2014

**TOÁN**

**TIẾT 148 : TIỀN VIỆT NAM**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS

- NhËn biÕt ®­îc c¸c tê giÊy b¹c 20 000 ®ång, 50 000 ®ång, 100 000 ®ång.

- B­íc ®Çu biÕt ®æi tiÒn

- BiÕt làm tính trên các số với đơn vị là đồng.

II. **§å dïng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1.**KT bµi cò**:  -Gọi 2 hs thực hiện 2 phép tính:  74321-36234  45378-3218  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Giíi thiÖu c¸c tê giÊy b¹c:  - GV ®­a ra 3 tê giÊy b¹c  20 000 ®, 50 000®, 100 000®  + Nªu ®Æc ®iÓm cña tõng tê .  + Nªu gi¸ trÞ c¸c tê giÊy b¹c ?  + §äc dßng ch÷ vµ con sè ?  3 . **Thùc hµnh:**  \* Bµi 1 .  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  + Chiếc ví (a) cã bao nhiªu tiÒn ? Em lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®iÒu ®ã ?  - GV hái t­¬ng tù víi các phần khác.  \* Bµi 2.  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  -Gọi 1 hs tóm tắt.  -Gọi 1 hs làm bài.  \* Bµi 3 .  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  Hướng dẫn hs làm bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  \* Bµi 4 .  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  Hướng dẫn hs làm bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  4. **Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học | -HS lªn b¶ng lµm bµi.  - HS quan s¸t.  - 2HS nêu.  - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp.  - HS quan s¸t vµ tr¶ lêi:  + Chiếc ví a có 50 000 đồng  + Chiếc ví b có 90 000 đồng  + Chiếc ví c có 90 000 đồng  + Chiếc ví d có 14 500 đồng  + Chiếc ví e có 50 700 đồng  - 2HS nªu yªu cÇu .  -1 hs làm bài:  Số tiền mẹ trả để mua cặp sách và bộ quần áo là:  15000 + 25000 = 40000(đồng)  Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:  50000 - 40000= 10000 (đồng)  Đáp số: 10000 đồng  - 2HS nªu yªu cÇu .  - 3 hs làm bài.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Số cuốn vở | 2 cuốn | 3cuốn | 4 cuốn | | Thành tiền | 2400 đồng | 3600  đồng | 4800  đồng |   - 2HS nªu yªu cÇu .  -3 hs làm bài:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Tổng số tiền | Số các tờ giấy bạc | | | | 10000 đồng | 20 000 đồng | 50000 đồng | | 90000 đồng | 2 | 1 | 1 | | 100000 đồng | 1 | 2 | 1 | |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 30 : ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG GÌ?**

**DẤU HAI CHẤM**

I. **Mục tiêu :**

- Ôn luyện về dấu chấm, bước đầu biết sử dụng dấu hai chấm.

        - Tập đặt và trả lời câu hỏi Bằng 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 1 ( tiết 29)    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 trao đổi nhóm .  - Yêu cầu trình bày ý kiến .  - GV nhận xét.  \* Bài 2 : - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - Yêu cầu h/s làm bài .  - GV treo bảng phụ .  \* Bài 3: - Gọi h/s đọc bài tập.  - Hướng dẫn h/s làm bài tập .  \* Bài 4: - Gọi h/s đọc bài tập.  - Hướng dẫn h/s làm bài tập .  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:  a,bằng vòi  b,bằng nan tre dán giấy bóng kính  c,bằng tài năng của mình.  - HS đọc .  - 1 h/s đọc đoạn văn .  - 3 h/s lên bảng làm .  a.Hằng ngày,em viết bài bằng bút máy.  b.Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ.  c. Cá thở bằng mang.  - HS đọc .  - 3 h/s lên bảng .  - Lớp nhận xét .  - HS đọc .  - 3 h/s lên bảng .  - Nhận xét . |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 30 : ÔN CHỮ HOA U**

I. **Muc tiêu** :

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

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

II. **Đồ dïng dạy học :**

- Mẫu chữ U .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  1’  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. 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 .  - GV nhận xét .  \* Luyện viết từ ứng dụng .“Uông Bí ”  - 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 U, B, D.  - 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 “ Uốn , Dạy”  - HS viết bài vào vở . |

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

Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 149 : LUYỆN TẬP**

I. **Môc tiªu** : Gióp häc sinh

- BiÕt trõ nhÈm c¸c sè trßn ngh×n.

- Cñng cè vÒ trõ c¸c sè cã ®Õn năm ch÷ sè , vÒ gi¶i to¸n b»ng phÐp tÝnh trõ, vÒ sè  ngµy trong c¸c th¸ng.

II. **Ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1.**KT bµi cò**:  -Gọi 2 hs thực hiện 2 phép tính:  34891+6234  65321 -13218  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi** :  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. LuyÖn tËp:  \* Bµi 1 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  Hướng dẫn hs làm bài.  -Gọi 3 hs làm bài.  \* Bµi 2 :§Æt tÝnh råi tÝnh.  - GV gäi HS h ®äc bµi tËp.  - YC c¸c em lµm bµi vµo vë .  - GV chữa bµi.  \* Bµi 3:  - GV gäi HS ®äc bµi tËp.  - Yêu cầu c¸c em lµm bµi .  \* Bµi 4 (a):  - Gäi HS ®äc bµi tËp.  - Hướng dẫn c¸c em lµm bµi .  - Yêu cầu h/s lµm bµi vµo vë.  - GV nhËn xÐt .  3. **Cñng cè -DÆn dß**:  - NhËn xÐt giê häc. | -HS lªn b¶ng lµm bµi.  -2HS nªu yªu cÇu .  - HS lµm bài.  a,60000 - 30000 =30000  100000 - 40000 =60000  b,80000 - 50000 = 30000  100000- 70000=30000  - HS ®äc.  - 2 HS lªn b¶ng , líp lµm vµo vë.  - HS ®äc.  - HS lµm bµi vµo vë.  Số lít mật ong còn lại là:  23560 – 21800 =1760 (l)  Đáp số: 1760 l mật ong.  - HS ®äc bµi tËp .  - HS lµm bµi vµo vë.  - HS lµm bµi vµo vë. |

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

**CHÍNH TẢ ( NHỚ – VIẾT)**

**TIẾT 60 : MỘT MÁI NHÀ CHUNG**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác , trình bày đúng.

+ Biết viết hoa đúng .

+ Làm đúng các 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 : Rong ruổi, thong       dong, trống giong cờ mở.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  -Những chữ nào phải viết hoa?  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kêt quả đúng.  **3. Củng cố - dặn dò :**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập .  - HS làm bài vào vở.  a. ban **tr**ưa-**tr**ời mưa-hiên **ch**e-không **ch**ịu |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**TIẾT 30 : CHĂM SÓC CÂY TRỒNG , VẬT NUÔI ( TIẾT 1)**

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu:

- Sù cÇn thiÕt ph¶i ch¨m sãc cËy trång, vËt nu«i vµ c¸ch thùc hiÖn

- QuyÒn ®­îc tham gia vµo c¸c h® ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y trång vËt nu«i, t¹o điều kiện  cho sù ph¸t triÓn cña b¶n th©n.

2. HS biÕt ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y trång vËt nu«i ë nhµ tr­êng

3. HS biÕt thùc hiÖn quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn cña trÎ em: §ång t×nh ñng hé nh÷ng hµnh vi ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«i . BiÕt ph¶n håi nh÷ng hµnh vi ph¸ ho¹i b¸o cho ng­êi cã tr¸ch nhiÖm khi ph¸t hiÖn hµnh vi ph¸ ho¹i.

II. **Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn** : Vë BT ®¹o ®øc

III. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 15’  15’  2’ | 1. ***H§****1*: Trß ch¬i "Ai ®o¸n ®óng"  - MT: HS hiÓu sù cÇn thiÕt cña c©y trång, vËt nu«i trong cuéc sèng con ng­êi  - C¸ch tiÕn hµnh:  - GV chia HS theo sè ch½n , lÎ.  GV nhËn xÐt kÕt luËn :Mỗi người dều có thể yêu thích một cây trồng hay vật nuôi nào đó.Cây trồng,vật nuôi phục vụ cho cuộc sống và mang lại niềm vui cho con người.  2. ***H§2*:** Quan s¸t tranh ¶nh  - MT: HS nhËn biÕt c¸c viÖc cÇn lµm ®Ó ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y trång, vËt nu«i.  - C¸ch tiÕn hµnh:  -Gọi hs đặt câu hỏi và trả lời.  - GV nhËn xÐt kÕt luËn :Chăm sóc cây trồng,vật nuôi mang lại niềm vui cho các bạn vì các bạn được tham gia làm những công việc có ích và phù hợp với khả năng.  4. **Cñng cè dÆn dß:**  - NhËn xÐt giê häc. | + HS ch½n nªu đặc điểm cña vËt nu«i- lÝ do.  + HS lÎ nªu đặc điểm cña c©y trång- lÝ do.  - HS lµm c¸ nh©n , tr×nh bµy  - HS quan sát tranh ¶nh .  - HS th¶o luËn vÒ néi dung tõng tranh.  - HS trình bày theo nhãm . |

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

Thứ sáu ngày 18 tháng 4 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 150 : LUYỆN TẬP CHUNG**

**I. Môc tiªu :** Gióp häc sinh**.**

- Cñng cè vÒ céng trõ c¸c sè trong ph¹m vi 100.000

- Cñng cè vÒ gi¶i to¸n b»ng hai phÐp tÝnh vµ bµi to¸n rót vÒ ®¬n vÞ.

II . Ho¹t ®éng d¹y häc.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò :**  **2 . Bµi míi :**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc .  b. LuyÖn tËp:  \* Bµi 1 : TÝnh nhÈm.  - Hướng dẫn c¸c em nhÈm.  40000 + ( 30000 + 20000 )  = 40000 + 50000  = 90000  \* Bµi 2 :  - Gäi h/s ®äc bµi tËp.  - Yêu cầu c¸c em lµm bµi .  \* Bµi 3  - Gäi h/s ®äc y/c bµi tËp.  - Hướng dẫn c¸ch lµm bµi theo mÉu.  - Yêu cầu h/s lªn b¶ng tãm t¾t vµ gi¶i.  - GV ch÷a bµi.  \* Bµi 4 :  - Gäi HS ®äc y/c bµi tËp.  - Yêu cầu h/s tù lµm bµi råi ch÷a bµi.  - GV ch÷a bµi .  3. **Cñng cè - DÆn dß**:  - NhËn xÐt giê häc. | - HS ®äc y/c bµi tËp.  - HS lµm bµi vµo vë.  - 1HS ®äc .  - HS lµm bµi vµo vë.  - 1 em ®äc.  - 1 em lªn b¶ng , líp lµm vµo vë.  **Gi¶i**  Xã Xu©n Hßa trång ®­îc sè c©y lµ.  68700 + 5200 = 73900 (c©y)  Xã Xu©n Mai trång ®­îc sè c©y lµ.  73900 - 4500 = 69400 (c©y). §/S : 69400 c©y.  - 1 HS ®äc .  - HS lµm bµi vµo vë.  Gi¶i  Gi¸ tiÒn mçi c¸i com pa lµ:  10000 : 5 = 2000 ( ®ång)  Sè tiÒn mua 3 c¸i com pa lµ:  2000 x 3 = 6000 ( ®ång)  §/S : 6000 ®ång. |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 30 : VIẾT THƯ**

I. **Mục tiêu** ;

- Rèn kĩ năng nói : Biết viết thư cho bạn ở nước ngoài để bày tỏ tình                              thân ái .

- 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’  2’ | 1**. Kt bài cũ:**  - Đọc bài viết về trận thi đấu thể thao .  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 cần cho h/s nắm được thể       thức 1 lá thư gồm 3 phần.  + Mở đầu thư  + Nội dung thư  + Cuối thư  - Yêu cầu h/s làm miệng .  - GV nhận xét bổ sung .  - Yêu cầu h/s viết bài .  - GV theo dõi , giúp đỡ h/s .  - Gọi 4 em đọc trước lớp  - GV nhận xét chung .  - Chấm 1 số bài viết nhanh .  3. **Củng cố - Dặn dò:**  - Nhận xét giờ học . | - HS đọc bài .  - Lớp theo dõi .  - HS làm miệng .  - Lớp theo dõi .  - HS viết bài .  - 4 h/ s đọc . |

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

**SINH HOẠT**

**NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT TRONG TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

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

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

- Rèn kỹ 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 (Th¶o , Minh, Trang)

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

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.

- Vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ.

4.*Sinh hoạt văn nghệ* :

Hs các tổ biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

5. *Dặn d*ò.

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

**Tuần 31**

Thứ hai ngày 21 tháng 4 năm 2014

**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 30:**

\* 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 30.

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

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

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

**TIẾT 151 : NHÂN MỘT SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ**

**I. Môc tiªu:**

- BiÕt thùc hiÖn phÐp nh©n sè cã n¨m ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè

- ¸p dông phÐp nh©n sè cã n¨m ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | **1. KT bµi cò:**  **-** Nªu c¸ch nh©n sè cã 4 ch÷ sè víi sè cã 1 ch÷ sè ?  -GV nhËn xÐt.  **2. Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. PhÐp nh©n: 14273 x 3 .  - GV viÕt phÐp nh©n lªn b¶ng  14273 x 3  - Dùa vµo c¸ch ®Æt tÝnh cña phÐp nh©n sè cã bèn ch÷ sè ví sè cã mét ch÷ sè . H·y ®Æt tÝnh ®Ó thùc hiÖn phÐp nh©n ?  - Khi thùc hiÖn phÐp nh©n nµy ta thùc hiÖn nh­ thÕ nµo?  3. **Thùc hµnh :**  \* Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV söa sai cho HS .  \* Bµi 2.  - GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi .  - Yªu cÇu lµm bài.  - GV söa sai cho HS .  \* Bµi 3:  - Gäi HS nªu yªu cÇu BT .  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë .  -GV gäi HS ®äc bµi.  - NhËn xÐt .  4. **Cñng cè dÆn dß** :  - Nhận xét giờ học. | - 3 HS lªn b¶ng .  - HS quan s¸t.  - HS ®äc 14273 x 3 .  - 2 HS lªn b¶ng ®Æt tÝnh  14273  x 3    - HS nªu:  14273  x 3  42819  -VËy 14273 x 3 = 42819  -5 HS nªu l¹i c¸ch tÝnh.  - 2 HS nªu .  21526 40729 17092  x 3 x 2 x 4  64578 81458 68368  17092 15180  x 4 x 5  68368 75900  - 2 HS nªu .   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Thừa số | 19 091 | 13 070 | 10 709 | | Thừa số | 5 | 6 | 7 | | Tích | 95455 | 78420 | 74963 |   - 2 HS nªu yªu cÇu BT . Tãm t¾t :  LÇn ®Çu : 27150 kg  LÇn sau :gÊp đôi lÇn đầu.  C¶ 2 lÇn :.....kg ?  Bµi gi¶i :  Sè thãc lÇn sau chuyÓn ®­îc lµ :  27150 x 2 = 54300 ( kg )  Sè kg thãc c¶ hai lÇn chuyÓn ®­îc lµ :  27150 + 54300 = 81450 ( kg )  §¸p sè : 81450 kg |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 91 – 92 : BÁC SĨ Y - ÉC - XANH**

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 : Câu chuyện đề cao lẽ sống cao đẹp của Y-éc-xanh:sống để yêu thương và giúp đỡ đồng loại;nói lên sự gắn bó của ông với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.

**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 “Một mái nhà  chung”  2. **Bài mới:**  **Tập đọc**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc .  - GV đọc mẫu .  - HS đọc và giải nghĩa từ  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi .  + Vì sao bà khách ước ao được           gặp bác sĩ Y-éc-xanh?  + Y-éc-xanh có gì khác so với trí tưởng tượng của bà?  + Vì sao bà khách nghĩ bác sĩ quên nước pháp ?  + Những câu nào nói lên lòng yêu nước của ông?  +Theo em vì sao Y-éc-xanh ở lại Nha Trang?  - GV nhận xét và bổ sung.  - Yêu cầu nêu nội dung ý nghĩa câu 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 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 đọc câu.  - 4 em đọc 4 đoạn.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  +Vì ngưỡng mộ,vì tò mò.  - Nhận xét .  +Vì bà thấy Y-éc-xanh không có ý định trở về Pháp.  + Câu chuyện đề cao lẽ sống cao đẹp của Y-éc-xanh:sống để yêu thương và giúp đỡ đồng loại;nói lên sự gắn bó của ông với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành 3 nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS quan sát tranh .  - HS kể theo đoạn .  - HS nhận xét.  - HS nêu  - 3 h/s nối tiếp kể 3 đoạn  - 1 h/s kể toàn câu chuyện. |

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

Thứ ba ngày 22 tháng 4 năm 2014

**ÂM NHẠC**

**ÔN TẬP HAI BÀI HÁT:**

**chÞ ong n©u vµ em bÐ, TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh**

**ÔN TẬP CÁC NỐT NHẠC**

**I. Môc tiªu:**

- Hs h¸t ®óng giai ®iÖu, tËp h¸t diÔn c¶m vµ thuéc lêi 2 cña BH.

- TËp biÓu diÔn kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹.

- Nh×n trªn khu«ng nh¹c, biÕt gäi tªn c¸c nèt nh¹c (tªn nèt, h×nh nèt).

**II. Gi¸o viªn chuÈn Bþ:**

* Nh¹c cô gâ.
* B¶ng phô cã khu«ng nh¹c

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  2’  30’  3’ | **1.Ổn định tổ chức:**  - KiÓm tra t­ thÕ ngåi, s¸ch vë ®å dïng  **2.KiÓm tra bµi cò:**  TiÕt tr­íc häc bµi g×  **3.Bµi míi:**  \* **Ho¹t ®éng 1**: ¤n BH: ***ChÞ ong n©u vµ em bÐ***  - C¶ líp luyÖn tËp thuéc lêi ca, h¸t ®Òu vµ ®óng nh¹c  - Võa h¸t võa gâ ®Öm theo tiÕt tÊu hoÆc theo nhÞp 2.  - Chia tæ, h¸t nèi tiÕp hoÆc h¸t cã lÜnh x­íng vµ ®ång ca  - Hát kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹ cho BH.  NhËn xÐt  \* **Ho¹t ®éng 2**: ¤n BH: ***TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh***  - C¶ líp luyÖn tËp thuéc lêi ca, h¸t ®Òu vµ ®óng nh¹c  - KiÓm tra 1 sè nhãm biÓu diÔn bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ *(nhËn xÐt - ®¸nh gi¸).*  *- NhËn xÐt*  \* **Ho¹t ®éng 3**: ***¤n tËp c¸c nèt nh¹c***  - GV dïng “khu«ng nh¹c bµn tay” cho hs luyÖn tËp, ghi nhí tªn vµ vÞ trÝ c¸c nèt nh¹c: §« - Rª - Mi - Pha - Son - La - Si - (§«).  - TËp gäi tªn c¸c nèt nh¹c cïng víi h×nh nèt.  - NhËn xÐt .  **4** . **Cñng cè dÆn dß:**  - HÖ thèng l¹i bµi häc.  - DÆn HS vÒ häc thuéc bµi . | - H¸t «n theo h­­íng dÉn.  - Thùc hiÖn theo h­íng dÉn  - H¸t «n theo h­­íng dÉn  - Thùc hiÖn theo h­íng dÉn  - Chó ý quan s¸t vµ thùc hiÖn theo HD  - Quan s¸t luyÖn theo GV  -L¾ng nghe |

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

**To¸n**

**TIẾT 153 : luyÖn tËp**

**I. Môc tiªu:**

- Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép nhân.

- Rèn luyện kĩ năng tính nhẩm.

**II. C¸c H§ d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | ***1.* KT bµi cò:**  - Nªu quy t¾c nh©n sè cã 5 ch÷ sè víi sè cã 1 ch÷ sè?  - GV nhËn xÐt.  **2. Bµi míi:**  *a.* GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b.Thùc hµnh :  \* Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm bài.  -GV söa sai cho HS.  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë.    - GV gäi HS ®äc bµi.  \* Bµi 3:(b)  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm bài.  - GV söa sai cho HS.  \* Bµi 4:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm bài.  - GV nhËn xÐt.  3. **Cñng cè dÆn dß** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 HS lªn b¶ng.  - 2 HS nªu yªu cÇu.  21718 12198  x 4 x 4  86872 48792  18061 10670  x 5 x 6  90305 64020  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm vµo vë.  Tãm t¾t :  Cã : 63150 lÝt dÇu  LÊy : 3 lần  Mỗi lÇn: 10715 lÝt  Cßn l¹i : lÝt?  Bµi gi¶i  Sè lÝt dÇu ®· lÊy ra lµ:  10715 x 3 = 32145 (l)  Sè lÝt dÇu cßn l¹i lµ:  63150 - 32145 = 31005 (l)  §áp số: 31005 lÝt  - 2 HS nªu yªu cÇu.  26742 + 41031 x 5= 26742 + 205155  =231897  81025 - 12071 x6 = 81025 - 72426  =8599  - 2 HS nªu yªu cÇu.  3000 x 2 = 6000  2000 x 3 = 6000  4000 x 2 = 8000  5000 x 2 = 10000  11000 x 2 = 22000  12000 x 2 = 24000  13000 x 2 = 26000  15000 x 2 = 30000 |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 61 : BÁC SĨ Y – ÉC - XANH**

I**. Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác đoạn thuật lại chuyện “ Bác sĩ Y- éc- xanh.”

+ Biết viết hoa đúng tên riêng.

+ Làm đúng các 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 : chong chóng, chiền       chiện, trăng trắng, con trâu.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Trong bài viết được viết hoa những chữ nào ?  +Vì sao bác sĩ Y- éc- xanh là người Pháp nhưng lại ở Nha Trang ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  \* Bài 3:  - GV chia nhóm .  - Yêu cầu h/s thảo luận nhóm sau trình bày ý kiến.  3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Viết hoa danh từ riêng và các chữ đầu câu , đầu đoạn .  + Vì ông coi trái đất này là ngôi nhà chung.  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở  - HS đọc y/c bài tập  - 1 em đọc , lớp theo dõi :**d**áng hình-**r**ừng xanh-**r**ung mành(giải câu đố :gió)  - 3 nhóm  - Nhóm thảo luận .  - Đại diện trình bày ý kiến.  a,gió  b,giọt mưa |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 93 : BÀI HÁT TRỒNG CÂY**

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 câu chuyện “ Bác sĩ Y éc xanh”  - GV nhận xét.  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.  \* Đọc khổ trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  + Cây xanh mang lại cho con             người những gì?  + Hạnh phúc của người trồng cây là gì?  + Những từ nào được lặp đi lặp            lại trong bài thơ?  - GV nhận xét và bổ sung .  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 .  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp đọc .  - 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 23 tháng 4 năm 2014

**To¸n**

**TIẾT 153 : chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè.**

I. **Môc tiªu**.

- BiÕt thùc hiÖn phÐp chia sè cã n¨m ch÷ cho sè cã mét ch÷ sè (tr­êng hîp cã mét lÇn chia cã d­ vµ sè d­ cuèi cïng lµ 0) .

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò:**  - Nªu c¸ch chia sè cã 4 ch÷ sè cã sè víi sè cã 1 ch÷ sè?  - GV nhËn xÐt.  2. **Bµi míi**.  a. GT bµi ghi b¶ng.  b H­íng dÉn thùc hiÖn phÐp chia sè cã 5 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè.  - GV viÕt lªn b¶ng phÐp chia  - H·y ®Æt tÝnh ?  - Ta b¾t ®Çu chia tõ hµng nµo ?  - GV gäi 1 HS lªn b¶ng lµm c¶ líp lµm vµo nh¸p .  3.**Thùc hµnh** :  \* Bµi 1 :  Gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yêu cầu h/s lµm bài.    \* Bµi 2:  - GV gäi HS đọc đề bài.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 3:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm bài.  -GV söa sai cho HS.  4. **Cñng cè dÆn dß :**  - Nhận xét giờ học. | - 2 HS lªn b¶ng.  - HS quan s¸t .  - 1 HS lªn b¶ng + c¶ líp lµm nh¸p.  -Tõ hµng nh×n, hµng tr¨m, chôc ,®¬n vÞ.  37648 4  16 9412  04  08  0    - 2 HS nªu yªu cÇu.  84848 2 24693 3  04 42424 06 8291  08 09  04 03  08 0  0  23436 3  24 7812  03  06  0  - 2 HS đọc.  Tãm t¾t  Cã: 36550 kg xi m¨ng.  §· b¸n:  sè xi m¨ng.  Cßn l¹i:..? kg  Bµi gi¶i.  Sè kg xi m¨ng ®· b¸n lµ:  36550 : 5 = 7310 (kg)  Sè xi m¨ng cßn l¹i lµL  36550 - 7310 = 29240(kg)    §áp số:29240 kg.  - HS nhËn xÐt.  - 2 HS nªu yªu cÇu.  69218 - 26736 : 3 = 69218 - 8912  = 60306  30507 + 27876 : 3 = 30507 - 9292  = 21215  (35281 + 51645) : 2 = 86926 : 2  = 43463  (45405 - 8221) : 2 = 37184 : 2  = 18592 |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 31 : TỪ NGỮ VỀ CÁC NƯỚC – DẤU PHẨY**

I. **Mục tiêu :**

- Mở rộng vốn từ về các nước .kể tên được 1 số nước trên thế giới , biết được vị trí nước ta trên bản đồ.

-Ôn luyện về dấu phẩy.

II. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  -Gọi hs làm miệng bài tập 1,2 tiết trước.    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 hoạt động theo nhóm .  - Yêu cầu trình bày ý kiến .  - GV nhận xét .  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - Yêu cầu hs viết tên các .  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - GV tổ chức cho h/s làm bài .  - Nhận xét – bổ sung .  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - Nhận xét.  - HS đọc y/c bài tập.  - 3 nhóm .  - Đại diện trình bày .  - HS đọc.  - HS viết:Lào,Cam-pu-chia,Thái Lan,Nhật Bản,Anh,Đức,….  - HS đọc .  - 3 h/s lên bảng làm.  - HS làm bài vào vở.  a. Bằng những động tác thành thạo, chỉ trong phút chốc,ba     cậu bé đã leo lên đỉnh cột .  b. Với vẻ mặt lolắng, các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen- li .  c. Bằng một sự cố gắng phi thường, Nen-li đã hoàn thành bài thể dục . |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 31 : ÔN CHỮ HOA V**

I. **Muc tiêu :**

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

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

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Mẫu chữ V .

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  - 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 “ Văn Lang”  - 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 V, L  V, B.  - 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 “ Vỗ , bàn”  - HS viết bài vào vở . |

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

Thứ năm ngày 24 tháng 4 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 154 : chia sè cã NĂM ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè(TIẾP THEO)**

**I. Môc tiªu:**

- BiÕt c¸ch chia sè cã năm ch÷ sè cho sè cã một ch÷ sè (tr­êng hîp chia cã d­).

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | **1. KT bµi cò:**  -Gọi 2 hs thực hiện 2 phép tính chia:  63369 :3  26882: 2  -Nhận xét và cho điểm.  **2. Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê hoc.  b. Hướng dẫn thùc hiÖn phÐp chia.  *\** PhÐp chia*:* 12485 : 3  - GV viÕt b¶ng phÐp chia  + H·y ®Æt tÝnh.  + H·y thùc hiÖn phÐp tÝnh trªn?  + VËy phÐp chia nµy lµ phÐp chia nh­ thÕ nµo?  3. **Thùc hµnh**:  \* Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm bài.  - GV söa sai cho HS.  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë.  - GV gäi HS ®äc bµi.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 3:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë.  - GV gäi HS ®äc bµi.  - GV nhËn xÐt.  4. **Cñng cè dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học | - 2 HS lªn b¶ng.  - HS quan s¸t.  - HS lªn b¶ng ®Æt tÝnh + líp lµm nh¸p.  - 1HS lªn b¶ng + líp lµm nh¸p.  12485 3  04 4161  18  05  2  VËy 12485 : 3 = 4161  -Lµ phÐp chia cã d­ (d­ 2)  -5 HS nh¾c l¹i c¸c b­íc chia.  - 2 HS nªu yªu cÇu.  14729 2 16538 3  07 7364 15 5512  12 03  09 08  1 2  25295 4  12 6323  09  15  3    - 2 HS nªu yªu cÇu.  Bµi gi¶i  Ta cã: 10250 : 3 = 3416 (d­ 2)  VËy may ®­îc nhiÒu nhÊt lµ: 3416 bé quÇn ¸o vµ cßn thõa ra 2m v¶i.  §/S: 3416 bé quÇn ¸o, thõa 2m v¶i.  -2 HS nªu yªu cÇu.  - 3 HS ®äc.  - HS nhËn xÐt. |

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

**CHÍNH TẢ ( NHỚ - VIẾT )**

**TIẾT 62 : BÀI HÁT TRỒNG CÂY**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nhớ viết chính xác trình bày đúng 4 khổ thơ đầu của bài.

+ Biết viết hoa đúng.

+ Làm đúng các 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 : Dáng hình, rừng xanh, rung mành, giao việc.  2**. Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - Gọi 2 hs đọc bài viết .  Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - Chú ý viết hoa chữ cái đầu câu.  - Yêu cầu h/s viết bài.  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  \* Bài 3:  - Yêu cầu h/s đọc và làm bài tập.  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - 2 h/s đọc thuộc 4 khổ thơ đầu  - Lớp đọc thầm 4 khổ thơ đầu.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập.  - 1 em đọc , lớp theo dõi.  - Lời giải đúng:  a. Rong ruổi, rong chơi, thong dong,trống giong cờ mở,gánh hàng rong.  - HS đọc.  - HS làm bài vào vở.  +Bướm là con vật thích rong chơi.  +Chúng em rủ nhau đi chơi công viên. |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**TIẾT 31 : CHĂM SÓC CÂY TRỒNG , VẬT NUÔI (TIẾT 2 )**

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu:

- Sù cÇn thiÕt ph¶i ch¨m sãc cËy trång, vËt nu«i vµ c¸ch thùc hiÖn

- QuyÒn ®­îc tham gia vµo c¸c h® ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y trång vËt nu«i, t¹o điều kiện  cho sù ph¸t triÓn cña b¶n th©n.

2. HS biÕt ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y trång vËt nu«i ë nhµ tr­êng

3. HS biÕt thùc hiÖn quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn cña trÎ em: §ång t×nh ñng hé nh÷ng hµnh vi ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«i . BiÕt ph¶n håi nh÷ng hµnh vi ph¸ ho¹i b¸o cho ng­êi cã tr¸ch nhiÖm khi ph¸t hiÖn hµnh vi ph¸ ho¹i.

II. **Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn** : Vë BT ®¹o ®øc.

II. **C¸c 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:**  b, H§1: §ãng vai  - MT: HS biÕt thùc hiÖn 1 sè hµnh vi ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y trång, vËt nu«i thùc hiÖn quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn, ®­îc tham gia cña trÎ em.  - C¸ch tiÕn hµnh:  -Chia nhóm,yêu cầu các nhóm đóng vai theo tình huống.  +Tình huống 1:Tuấn Anh định tưới cây nhưng Hùng cản:Có phải cây của lớp mình đâu mà cậu tưới.  Nếu là Tuấn Anh ,em sẽ làm gì?  +Tình huống 2:Dương đi thăm ruộng,thấy bờ ao nuôi cá bị vỡ,nước chảy ào ào.  Nếu là Dương ,em sẽ làm gì?  +Tình huống 3:Nga đang chơi vui thì mẹ nhắc về cho lợn ăn.  Nếu là Nga ,em sẽ làm gì?  +Tình huống 4:Chính rủ Hải đi học tắt qua thảm cỏ ở công viên cho gần.  Nếu là Hải ,em sẽ làm gì?  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸:  +Tình huống 1:Tuấn Anh nên tưới cây và giải thích cho bạn hiểu.  +Tình huống 2:Dương nên đắp lại bờ ao hoặc báo cho người lớn biết.  +Tình huống 3:Nga nên dừng chơi,đi cho lợn ăn.  +Tình huống 4:Hải nên khuyên Chính không đi trên thảm cỏ.  c , H§2: Trò chơi Ai nhanh,ai đúng :  - MT: HS ghi nhí c¸c viÖc lµm ch¨m sãc c©y trång vËt nu«i.  - C¸ch tiÕn hµnh:  -Chia nhóm và phổ biến luật chơi.  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸:  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học . | - HS nªu 1 sè viÖc cÇn lµm ch¨m sãc c©y trång.    - HS 4 nhãm ®ãng vai .  - Tõng nhãm lªn ®ãng vai, NX bæ sung.  - HS ch¬i. |

**TIẾT 155 : LUYỆN TẬP**

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  2’ | 33273 :4  42738: 2**2. Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng .  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh :  \* Bµi 1 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV viÕt phÐp tÝch: 28921 : 4  \* Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm bài.  \* Bµi 3.- GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Ph©n tÝch bµi to¸n.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 4 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  3**. Cñng cè dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học . | - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS nªu c¸ch chia.  -4 HS nh¾c l¹i.  12760 2 18752 3  07 6380 07 6250  16 15  00 02  0 2  25704 5  07 5140  20  04  4  - 2 HS nªu yªu cÇu  15273 3 18842 4  02 5091 28 4710  27 04  03 02  0 2  36083 4  00 9020  08  03  3  - 2 HS nªu yªu cÇu.  Tãm t¾t  Thãc nÕp vµ tÎ lµ: 27280 kg  Thãc nÕp :b»ng số thãc trong kho.  Mçi lo¹i: …kg ?    Bµi gi¶i  Sè kg thãc nÕp lµ:  27280 : 4 = 6820 (kg)  Sè kg thãc tÎ lµ:  27280 - 6820 = 20460( kg)  §/S: 6820 kg thóc nếp  20460 kg thóc tẻ  - 2 HS nªu yªu cÇu  - HS lµm bài.  15000 : 3 = 5000  24000 : 4 = 6000  56000 : 7 = 8000 |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 31 : THẢO LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn kĩ năng nói : Biết kể lại những việc bảo vệ môi trường theo trình tự hợp lí . II,**Đồ dùng dạy học :**

- Tranh ảnh.

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  3’ | 1. **Kt bài cũ** :  - Làm bài miệng tuần 30.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s làm bài tập .  \* Bài 1 :  - Gọi h/s đọc bài tập .  - GT 1 số tranh ảnh về bảo vệ môi trường .  -Nhắc hs chú ý:  +Cần nắm vững 5 bước tổ chức cuộc họp.  +Điều cần được bàn bạc trong cuộc họp nhóm là:Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?  - GV chia nhóm và y/c các nhóm thảo luận .  - Yêu cầu các nhóm trình bày ý kiến .  - GV nhận xét chung.  -GV và cả lớp bình chọn nhóm tổ chức cuộc họp có hiệu quả nhất.  3.**Củng cố dặn dò** .  - Nhận xét giờ học . | - HS lên bảng đọc .    - HS đọc .    +Hs nêu các việc cần làm:Không vứt rác bừa bãi,không xả nước bẩn xuống ao,hồ;chăm quét dọn nhà cửa,ngõ xóm ,trường lớp;không bẻ cây,ngắt hoa nơi công cộng,không bắn chim,…  - 6 nhóm , mỗi nhóm 1 nhóm trưởng điều khiển .  - Đại diện nhóm trình bày .  -Hs bình chọn. |

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

**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 kĩ 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 Trang,Vân,Minh,Thảo)

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

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 32**

Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2014

**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 31:**

\* 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 31.

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

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

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

**TIẾT 156 : LUYỆN TẬP CHUNG**

**I. Môc tiªu.**

- Cñng cè kü n¨ng thùc hiÖn tÝnh nh©n, chia sè cã 5 ch÷ sè víi sè cã 1 ch÷ sè . - Cñng cè kü n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n .

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KT bµi cò.**  - Gọi 2 hs thực hiện 2 phép tính:  34204 x 2  25443 : 3.  + GV nhËn xÐt  2. **Bµi míi** :  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh :  \* Bµi 1.  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV söa sai cho HS .  \* Bµi 2 :  - HS nªu yªu cÇu bµi tËp .  - Yªu cÇu lµm vë .  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 3 :  - Gäi HS nªu yªu cÇu bµi .  - Yªu cÇu HS lµm bµi .    - GV gäi HS ®äc bµi  - GV nhËn xÐt.  3. **Cñng cè -dÆn dß**:  - Nhận xét giờ học . | - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi.  - 2 HS nªu yªu cÇu .  10715 30755 5  x 6 07 6151  64290 25  05  0  21542  x 3  64626    48729 6  07 8121  12  09  3    - 2 HS nªu yªu cÇu .  Tãm t¾t  Cã : 105 hép b¸nh  Mét hép cã : 4 cái b¸nh  Mét b¹n ®­îc : 2 cái b¸nh  Sè b¹n nhận b¸nh : … b¹n?  Bµi gi¶i :  Sè b¸nh nhà trường đã mua lµ :  4 x 105 = 420 (cái)  Sè b¹n ®­îc nhËn b¸nh lµ :  420 : 2 = 210 ( b¹n )  §¸p sè : 210 b¹n  - 2 HS nªu yªu cÇu bµi .  Tãm t¾t :  ChiÒu dµi : 22cm  ChiÒu réng : bằng  chiÒu dµi  Diện tích : …cm2?  **Gi¶i**  ChiÒu réng h×nh ch÷ nhËt lµ:  12 : 3 = 4 (cm)  DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ:  12 x 4 = 48 (cm2)  §¸p sè : 48 cm2 |

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 94 – 95 : NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON VƯỢN**

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 câu chuyện:Giết hại thú rừng là tội ác,từ đó chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi trường.

**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’  2’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi  bài “Bài hát trồng cây”  2. **Bài mới**  **Tập đọc**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. **Luyện đọc**  - GV đọc mẫu .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  +Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn?  +Cái nhìn căm hận của vượn mẹ nói lên điều gì?  +Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm?  +Chứng kiến cái chết của vượn mẹ,bác thợ săn làm gì?  +Câu chuyện muốn nói điều gì với chúng ta?  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn.  - Yêu cầu nêu nội dung ý nghĩa câu chuyện  4. **Luyện đọc lại :**  - GV đọc mẫu đoạn 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 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 đọc 1 câu.  - 4 em đọc 4 đoạn.  - HS đọc theo nhóm đôi.  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  +Con thú nào không may gặp bác ta thì hôm ấy coi như ngày tận số.  +Nó căm ghét người đi săn độc ác.  +Hs trả lời.  +Không nên giết hại muông thú.  - Nhận xét .  - 1 h/s đọc toàn bài  +Giết hại thú rừng là tội ác,từ đó chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi trường.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành 3 nhóm  - Các nhóm thi đọc.  - HS quan sát tranh.  - HS kể theo đoạn .  - HS nhận xét.  - 1 h/s kể toàn câu. |

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

Thứ ba ngày 29 tháng 4 năm 2014

**ÂM NHẠC**

**TIẾT 32:DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG TỰ CHỌN**

**I. Môc tiªu:**

- HS biÕt vµ ®­îc häc thªm mét bµi h¸t thiÕu nhi.

- H¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca, thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m cña bµi.

- Qua häc h¸t vµ tham gia trß ch¬i ©m nh¹c, gi¸o dôc hs t×nh yªu quª h­¬ng vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng c¶m thô ©m nh¹c.

**II. Gi¸o viªn chuÈn bị:**

- Nh¹c cô gâ *.*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  2’  30’  2’ | **1.Ổn ®Þnh tổ chức líp :**  - KiÓm tra t­ thÕ ngåi, s¸ch vë .  **2.KiÓm tra bµi cò:**  TiÕt tr­íc häc bµi g×  **3.Bµi míi:**  **\*** **Ho¹t ®éng 1**: D¹y BH: *MÌo ®i c©u c¸*  - Giíi thiÖu bµi.  - H¸t mÉu hoÆc cho hs nghe b¨ng.  - Cho hs ®äc lêi ca.  - D¹y h¸t tõng c©u .  - TËp xong cho hs luyÖn h¸t theo tæ nhãm, c¸ nh©n.  **\*** **Ho¹t ®éng 2**: ***Trß ch¬i***  - H­íng dÉn hs thùc hiÖn trß ch¬i thi h¸t nh÷ng bµi cã tªn c¸c con vËt.  + Mçi lÇn ch¬i cã 2 nhãm tham gia, sè l­îng ng­êi b»ng nhau. LÇn l­ît tõng nhãm h¸t nh÷ng bµi cã tªn c¸c con vËt. Nhãm nµo h¸t ®­îc nhiÒu bµi lµ th¾ng cuéc.  **4. Củng cố dặn dò:**  Cho hs h¸t l¹i bµi h¸t võa häc.  - KÕt thóc tiÕt häc, gv nhËn xÐt, cñng cè, dÆn dß. | - Thực hiện yêu cầu .  - Hs chó ý l¾ng nghe    - §äc lêi ca.  - Häc h¸t theo h­­íng dÉn.  - Chơi trò chơi.  - Chơi theo sự HD của GV.  -Hát lại .  -Ghi nhớ |

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

**TOÁN**

**TIẾT 157 : BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ ( TIẾP THEO )**

**I. Môc tiªu:**

- BiÕt c¸ch gi¶i bµi to¸n liªn quan đến rót vÒ ®¬n vÞ.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | **1. KT bµi cò:**  - Nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n rót vÒ ®¬n vÞ ®· häc?  - GV nhËn xÐt.  **2. Bµi míi*:***  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giõ häc.  b. Hướng dẫn gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ.  - GV ®­a ra bµi to¸n .  + Bµi to¸n cho biÕt g×?  + BT hái g×?  - 1 HS lªn b¶ng .    3. **Thùc hµnh** :  \* Bµi 1 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS ph©n tÝch bµi to¸n .  - HS lµm vµo vë .  - Gv gäi HS ®äc bµi , nhËn xÐt .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS ph©n tÝch bµi to¸n .  - 1 HS lªn b¶ng .  - Gäi HS ®äc bµi , nhËn xÐt .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 3 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV nhËn xÐt .  3. **Cñng cè dÆn dß** :  - Nhận xét giờ học. | - HS lªn b¶ng .  - HS quan s¸t.  - 2 HS ®äc bµi to¸n.  - HS nªu.  Tãm t¾t:  35l : 7 can  10l : …can?  Bµi gi¶i :  Sè lÝt mËt ong trong mỗi can lµ :  35 : 7 = 5 ( L )  Sè can cÇn có để ®ùng 10l mËt ong lµ :  10 : 5 = 2 ( can )  §¸p sè : 2 can  - 2 HS nªu yªu cÇu .  - 2 HS nªu.  Tãm t¾t :  40 kg đường : 8 tói  15 kg đường : ….tói ?  Bµi gi¶i :  Sè kg ®­êng ®ùng trong mỗi tói lµ :  40 : 8 = 5 ( kg )  Sè tói cÇn ®Ó ®ùng 15 kg ®­êng lµ :  15 : 5 = 3 ( tói )  §¸p sè : 3 tói  - 2 HS nªu.  - 2 HS ph©n tÝch bµi to¸n . Tãm t¾t :  24 cóc ¸o : 4 c¸i ¸o  42 cóc ¸o : ... c¸i ¸o ?  Bµi gi¶i :  Sè cóc ¸o cho mỗi ¸o lµ :  24 : 4 = 6 ( cóc )  Sè ¸o lo¹i đó dïng hÕt 42 cóc ¸o lµ :  42 : 6 = 7 ( ¸o )  §¸p sè : 7 c¸i ¸o  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm nh¸p , nªu kÕt qu¶  a. Đóng c. Sai  b. Sai ®. Đóng |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 63 : NGÔI NHÀ CHUNG**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác , trình bày đúng.

+ Biết viết hoa đúng .

+ Làm đúng các 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 : Rong ruổi, thong dong, trống giong cờ mở.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Ngôi nhà chung của mọi dân tộc gọi là gì?  + Những việc chung mà các dân tộc phải làm là gì?  - HD viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  \* Bài 3:  - Yêu cầu h/s tự làm bài vào vở.  3. **Củng cố - dặn dò :**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Ngôi nhà chung của mọi dân tộc gọi là Trái đất  + Bảo vệ hòa bình, đấu tranh chống đói nghèo , bệnh tật.  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập .  - HS làm bài vào vở.  a. Nương đỗ,nương ngô, lưng đeo gùi, tấp nập ,làm nương,vút lên.  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc đáp án đúng.  - Lớp chữa bài vào vở. |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 96 : CUỐN SỔ TAY**

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 câu chuyện Người đi săn và con vượn và trả lời câu hỏi.  - GV nhận xét.  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc :  - GVđọc mẫu .  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi .  +Thanh dùng sổ tay làm gì?  +Hãy nói một vài điều lí thú ghi trong sổ tay của Thanh?  +Vì sao Lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem sổ tay cảu bạn?  - GV nhận xét và bổ sung .  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 .  - HS theo dõi  - HS nối tiếp đọc 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.  +Ghi nội dung cuộc họp,các việc cần làm,những chuyện lí thú.  +Có những điều rất lí thú như tên nước nhỏ nhất,nước lớn nhất…  +Sổ tay là tài sản riêng của từng người,người khác không được tự ý sử dụng.  - Nhận xét .  - HS theo dõi  - Lớp chia thành các nhóm đọc bài.  - Các nhóm thi đọc.  - Thi đọc cả bài. |

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

Thứ tư ngày 30 tháng 4 năm 2014

**To¸n**

**TIẾT 158 : luyÖn tËp**

I**. Môc tiªu:**

- Cñng cè kü n¨ng gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ.

- Rèn luyện kĩ n¨ng thực hiện các phép tính trong biểu thức số.

**II. C¸c H§ d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | **1. KT bµi cò*.***  ***-*** Nªu c¸c b­íc gi¶i to¸n rót vÒ ®¬n vÞ.  - HS + GV nhËn xÐt.  **2. Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh :  \* Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu ph©n tÝch bµi to¸n.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV gäi HS ®äc bµi - nhËn xÐt  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Ph©n tÝch bµi to¸n.  - GV gäi HS ®äc bµi.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 3:  - Gäi HS nªu yªu cÇu.  - Nªu c¸ch thùc hiÖn.  - GVnhËn xÐt.  3. **Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lªn b¶ng.  - 2 HS nªu yªu cÇu BT.  - 2 HS tóm tắt và giải.  **Tãm t¾t**  48 cái ®Üa : 8 hép  30 cái ®Üa : ..hép?  **Bµi gi¶i**  Sè ®Üa cã trong mçi hép lµ:  48 : 8 = 6 (®Üa)  Sè hép cÇn ®Ó ®ùng hÕt 30 ®Üa lµ.  30 : 6 = 5 (hép)  Đáp số : 5 hép  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - 2 HS tóm tắt và giải.  **Tãm t¾t**  45 học sinh : 9 hµng.  60 học sinh : … hµng?  **Bµi gi¶i**  Sè học sinh trong mçi hµng lµ:  45 : 9 = 5 (học sinh)  Có 60 học sinh xÕp ®­îc số hàng lµ:  60: 5 = 12 (hµng)  §/S: 12 hµng  - 2 HS ®äc.  - HS lµm bµi.  8 lµ gi¸ trÞ cña biÓu thøc: 4 x 8 : 4  4 lµ gi¸ trÞ cña biÓu thøc: 56 : 7 : 2 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 32 : TẬP ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG GÌ ?**

**DẤU CHẤM – DẤU HAI CHẤM**

I. **Mục tiêu** :

- Ôn luyện về dấu chấm, bước đầu biết sử dụng dấu hai chấm.

        - Tập đặt và trả lời câu hỏi bằng 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 1 và 3 ( tiết 31)    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 h/s khá giỏi làm mẫu .  - Yêu cầu trao đổi nhóm .  - Yêu cầu trình bày ý kiến .  - GV nhận xét.  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - Yêu cầu h/s làm bài .  - GV treo bảng phụ.  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - Hướng dẫn h/s làm bài tập .  - Nhận xét - bổ sung .  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - Nhận xét.  - HS đọc y/c bài tập.  - HS theo dõi .  - Các nhóm thảo luận .  - Đại diện nhóm trình bày.  - HS đọc .  - 1 h/s đọc đoạn văn .  - 3 h/s lên bảng làm .  - HS đọc .  - 3 h/s lên bảng làm.  - HS làm bài vào vở.  - Lớp nhận xét .  a,.bằng gỗ xoan .  b,bằng đôi bàn tay khéo léo của mình .  c,bằng trí tuệ,mồ hôi và cả máu của mình . |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 32 : ÔN CHỮ HOA X**

I. **Muc tiêu** :

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

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

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Mẫu chữ X .

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  32’  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 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 “ĐồngXuân”  - 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 X,  Đ, 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 “ Tốt , Xấu”  - HS viết bài vào vở . |

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

Thứ năm ngày 1 tháng 5 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 159 : LuyÖn tËp**

**I.Môc tiªu:**

- Cñng cè vÒ gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ .

- Cñng cè kÜ n¨ng lËp b¶ng thèng kª.

**II. §å dïng:**

- B¶ng phô.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | **1. KT bµi cò.:**  ***-*** Nªu c¸c b­íc gi¶i to¸n rót vÒ ®¬n vÞ.  + GV nhËn xÐt.  **2. Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh:  \* Bµi 1:  - GV nh¾c l¹i yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm vµo vë  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 2:- GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.    - GV gäi HS nhËn xÐt.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 3:(a) - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 4:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV nhËn xÐt.  3. **Cñng cè- dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lªn b¶ng .  - 2 HS nªu yªu cÇu BT.  - 2HS tóm tắt và giải. Tãm t¾t:  12 phót: 3 km  28 phót: … km ?  Bµi gi¶i:  Sè phót ®i 1 km lµ:  12: 3 = 4( phót)  Sè km ®i trong 28 phót lµ:  28: 4 = 7(km)  §S: 7 km  - 2 HS nªu.  - 2 HS tóm tắt và giải.  Tãm t¾t:  21 kg: 7 tói  15 kg: … tói ?    Bµi gi¶i:  Sè kg g¹o trong mçi tói lµ:  21:7= 3 ( kg)  Sè tói cÇn ®Ó ®ùng hÕt 15 kg g¹o lµ:  15:3 = 5 ( tói)  §S: 5 tói  - 2 HS nªu yªu cÇu  - HS lµm nh¸p :  32: 4 x 2= 16  32 :4 :2 =4    - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm bài. |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 64 : HẠT MƯA**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác bài “ hạt mưa”.

+ Biết viết hoa đúng.

+ Làm đúng các bài tập .

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** :  - Gọi 2 hs lên bảng viết các từ:  Lục bình,lóng lánh,tấp nập,trong trẻo  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Những câu nào nói lên tác dụng của hạt mưa?  + Những câu nào nói lên tính cách tinh nghịch của hạt mưa?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. **HD làm bài tập**:  \* Bài 2:  - Gọi h/s đọc y/c bài tập  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  - GV nhận xét chung.  3. **Củng cố - dặn dò**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Hạt mưa ủ trong vườn,làm gương cho trăng soi .  + Hạt mưa đến là nghịch,rồi ào ào đi ngay.  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập  - HS làm bài vào vở  - 1 em đọc , lớp theo dõi  a. Lào, Nam Cực, Thái Lan.  b. màu vàng, cây dừa, con voi. |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**TIẾT 32 : DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG**

I. **Môc tiªu** :

- Cñng cè cho HS nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó tá lßng biÕt ¬n c¸c th­¬ng binh liÖt sÜ

- HS cã th¸i ®é t«n träng c¸c th­¬ng binh liÖt sÜ .

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

- GV tæ chøc cho HS ®Õn nhµ mét th­¬ng binh vµ 1 gia ®×nh liÖt sÜ cña th«n

- GV yªu cÇu HS :

+ ĐÕn nhµ ph¶i chµo hái

+ Gióp ®ì gia ®×nh b»ng nh÷ng viÖc lµm phï hîp víi søc khỏe cña m×nh VD: quÐt s©n quÐt nhµ, nÊu c¬m .

+ Yªu cÇu HS ®i ®­êng ph¶i cÈn thËn

- GV tæ chøc cho HS ®i trong vßng 40'

III. **DÆn dß** :

- ChuÈn bÞ giê sau tiÕp tôc ®i ®Õn c¸c gia ®×nh th­¬ng binh liÖt sÜ .

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

Thứ sáu ngày 2 tháng 5 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 160 : luyÖn tËp chung**

**I. Môc tiªu:**

- Cñng cè vÒ kh¶ n¨ng tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sè.

- RÌn kü n¨ng gi¶i to¸n rót vÒ ®¬n vÞ.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | ***1.* KT bµi cò:**  ***-*** Nªu c¸c b­íc gi¶i to¸n rót vÒ ®¬n vÞ.  - GV nhËn xÐt.  **2. Bµi míi*:***  a. GT bµi ghi b¶ng .  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b.Thùc hµnh.  \* Bµi 1 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm bài.  - GV söa sai.  \* Bµi 3 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  \* Bµi 4:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm vë.  - GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt.  - GV nhËn xÐt.  3. **Cñng cè dÆn dß.**  - Nhận xét giờ học . | -2 HS lªn b¶ng.  -2 HS nªu yªu cÇu.  (13829 + 20718) x 2 = 34547 x 2  = 69094  (20354 - 9638) x 4 = 10716 x 4  = 42846  14523 - 24964 :4 = 14523 -6241  =8282  97012 -21506 x 4 = 97012 - 86024  = 10988  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - 2 HS tóm tắt và làm bµi.  **Tãm t¾t**  3 ng­êi : 75000 ®ång  2 ng­êi : …®ång ?  **Bµi gi¶i**  Sè tiÒn mçi ng­êi nhËn ®­îc lµ  75000 : 3 = 2500(®ång )  Sè tiÒn hai ng­êi nhËn ®­îc lµ.  2500 x 2 = 50000 (®ång )  §/S: 50000 ®ång .  -2 HS nªu yªu cÇu.  **Tãm t¾t**  Chu vi : 2dm 4cm  Diện tích: ..cm2?  **Bµi gi¶i**  §æi 2 dm 4cm = 24 cm  C¹nh cña HV dµi lµ:  24 : 4 = 6 (cm)  DiÖn tÝch cña h×nh vu«ng lµ.  6 x 6 = 36 (cm2)  §/S: 36 cm2. |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 32 : NÓI – VIẾT VỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng nói : Biết kể lại những viiệc đã làm để bảo vệ môi trường

- Rèn kĩ năng viết : viết lại đoạn văn ngắn 7-8 câu kể về những việc làm trên .

II. **Đồ dùng dạy học** :

* Tranh ảnh

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | 1. **Kt bài cũ** :  - Đọc thư gửi bạn ở nước ngoài .  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ y/c giờ học  b. Hướng dẫn h/s làm bài tập .  \* Bài 1 :  - Gọi h/s đọc bài tập .  - GT về 1 số tranh ảnh về bảo vệ     môi trường.  + GV chia nhóm .  + Yêu cầu các nhóm trình bày ý  kiến .  + GV nhận xét chung .  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc bài tập .  - GV nhắc h/s : Thuật lại các ý kiến trong cuộc họp bài tập 1.  - Yêu cầu h/s viết bài .  - Gọi h/s đọc bài trước lớp .  -GV nhận xét bổ sung .    3.**Củng cố dặn dò** .  - Nhận xét giờ học . | -HS lên bảng đọc .    - HS đọc    - 5 nhóm , mỗi nhóm kể cho nhau nghe về những việc đã làm để bảo vệ môi trường .  - Đại diện nhóm trình bày .  - HS đọc  - HS viết bài vào vở .  - HS đọc bài . |

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

**SINH HOẠT**

**SINH HOẠT THEO CHỦ ĐIỂM:KÍNH YÊU BÁC HỒ**

**I,Mục tiêu:**

-HS biết thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy

- HS biết tôn trọng, kính yêu Bác Hồ.

**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:  -1. Bác Hồ sinh ngày, tháng, năm nào?  2. Hãy kể những tên gọi của Bác Hồ?  3. Em hãy cho biết quê hương Bác Hồ ở xã nào, huyện nào, tỉnh nào?  4. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày, tháng, năm nào?  5. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã qua đời vào ngày, tháng, năm nào?  -Gv nhận xét.  **Bước 4:Nhận xét buổi sinh hoạt:**  Cho hs đọc lời hứa nhi đồng.  **Bước 5:Dặn dò:**  -Nhận xét buổi sinh hoạt. | **-**Hs hát bài:Nhanh bước nhanh nhi đồng.    -Hs lắng nghe.  -Hs nghe.  -Hs trả lời .  -Hs trả lời.  -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 33**

Thứ hai ngày 5 tháng 5 năm 2014

**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 32:**

\* 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 32.

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

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

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

**TIẾT:161 : KIỂM TRA**

**I. §Ò bµi:**

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh.

a,21628 x 3 15250 : 5

b,31071 x 2 96470 : 5

Bµi 2: T×m x

a,*x* x 2 = 2826 b,*x* : 3 = 1628

Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.

a,69218 - 26736 : 3 (35281 + 31645) : 2

b,30507 + 27876 : 3 (45405 - 8221) : 4

Bµi 4 :

Mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 40 cm. TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã.

**II. §¸p ¸n**

Bµi 1: 2 ®iÓm - mçi phần ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm.

Bµi 2: 2 ®iÓm - mçi phần ®óng ®­îc 1 ®iÓm.

Bµi 3: 4 ®iÓm - mçi phần ®óng ®­îc 1 ®iÓm.

Bµi 4: 2 ®iÓm - Tóm tắt ®óng ®­îc 0.25 ®iÓm.

C¹nh cña h×nh vu«ng lµ (0,25 đ)

40 : 4 = 10 (cm) (0.5 đ)

Diện tích h×nh vu«ng lµ. (0,25 đ)

10 x 10 = 100 (cm2) (0,5đ)

Đáp số:100 cm2

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 97 – 98 : CÓC KIỆN TRỜI**

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:do có quyết tâm và biết phối hợp với nhau đấu tranh cho lẽ phải nên Cóc và các bạn đã thắng cả đội quân hùng hậu của Trời.

- 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 “Cuốn sổ tay”  -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 .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài :**  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  - GV nhận xét và bổ sung.  - Yêu cầu nêu nội dung ý nghĩa truyện.  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 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 đọc câu.  - 4 em đọc 4 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 .  -Do có quyết tâm và biết phối hợp với nhau đấu tranh cho lẽ phải nên Cóc và các bạn đã thắng cả đội quân hùng hậu của Trời.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành 4 nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS quan sát tranh.  - HS kể theo đoạn .  - 4 h/s nối tiếp kể 4 đoạn  - 1 h/s kể toàn câu chuyện. |

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

Thứ ba ngày 6 tháng 5 năm 2014

**ÂM NHẠC**

**¤n tËp c¸c nèt nh¹c.tËp biÓu diÔn bµi h¸t**

**I. Môc tiªu:**

- HS nhí tªn nèt, h×nh nèt vµ vÞ trÝ nèt trªn khu«ng nh¹c.

- ¤n biÓu diÔn l¹i c¸c bµi h¸t .

**II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:**

* Nh¹c cô gâ.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  3’  30’  3’ | **1.Ổn ®Þnh tæ chøc:**  - KiÓm tra sÜ sè , s¸ch vë ®å dïng häc tËp  **2. KiÓm tra bµi cò :**  **3. Bµi míi:**  \* **Ho¹t ®éng 1**: ***¤n tËp c¸c nèt nh¹c.***  - Tªn c¸c nèt nh¹c: §« - Rª - Mi - Pha - Son - La - Si  - H×nh nèt: tr¾ng, ®en, mãc ®¬n, mãc kÐp  - VÞ trÝ c¸c nèt trªn khu«ng  - Nh×n trªn khu«ng nh¹c gäi tªn c¸c nèt kÕt hîp víi h×nh nèt.  \* **Ho¹t ®éng 2**: ***TËp biÓu diÔn***  - Chon mét vµi bµi h¸t cho HS tËp biÓu diÔn .  - Tæ nhãm tr×nh bµy , c¸ nh©n .  - GV ®Öm ®µn .  - NhËn xÐt .  4**. PhÇn kÕt thóc:**  Cñng cè, dÆn dß | - ¤n theo h­­íng dÉn.  - Thùc hiÖn theo h­íng dÉn.  - Chó ý l¾ng nghe.  - Ph¸t biÓu c¶m nhËn sau khi nghe.  - Ghi nhí . |

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

**TOÁN**

**TIẾT: 162 : ÔN CÁC SỐ ĐẾN 100 000**

**I. Môc tiªu** :

- §äc,viÕt c¸c sè trong phạm vi 100 000 .

- ViÕt sè thµnh tæng c¸c ngh×n, tr¨m, chôc, ®¬n vÞ vµ ng­îc l¹i .

- Thø tù c¸c sè trong ph¹m vi 100 000

- T×m sè cßn thiÕu trong mét d·y sè cho tr­íc .

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | ***1.* KT bµi cò:**  -Gọi 2 hs thực hiện tính giá trị biểu thức:  (55311 - 32345) x 2  32107 - 27665 :5  - GV nhËn xÐt .  ***2.* Bµi míi** :  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh :  \* Bµi 1 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu hs lµm bài.  - GV gäi HS ®äc bµi .  -GV nhËn xÐt .  \* Bµi 2 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV gọi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 3 (a,cột 1 câu b):  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV gäi HS ®äc bµi  - GV nhËn xÐt .  \* Bµi 4 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV goi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  **3. Cñng cè dÆn dß :**  - Nhận xét giờ học. | - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi.  - 2 HS nªu yªu cÇu .  a.30 000 , 40000 , 70 000 , 80 000  90 000 , 100 000  b. 90 000 , 95 000 , 100 000  - 3 HS ®äc bµi .  - 2 HS nªu yªu cÇu .  - 54 175: N¨m m­¬i t­ ngh×n mét tr¨m b¶y m­¬i l¨m .  -90 631:Chín mươi nghìn sáu trăm ba mươi mốt.  - 14 034 : m­êi bèn ngh×n kh«ng tr¨m ba m­¬i t­ .  -8066:Tám nghìn không trăm sáu mươi sáu.  -71 459:Bảy mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi chín.  -48 307:Bốn mươi tám nghìn ba trăm linh bảy  -2003:Hai nghìn không trăm linh ba  -10 005:Mười nghìn không trăm linh năm.  - HS nhËn xÐt .  - 2 HS nªu yªu cÇu .  - HS lµm bài.  - 2 HS nªu yªu cÇu .  - HS lµm bài.  a. 2020 ; 2025 .  b. 14 600 ; 14 700 .  c. 68030 ; 68040 .  - 3 HS ®äc . |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT: 65 : CÓC KIỆN TRỜI**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác trình bày đúng.

+ Biết viết hoa đúng tên riêng.

+ Làm đúng các 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’  32’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết các từ : Lâu năm, náo       động,nứt nẻ.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Trong bài viết được viết hoa         những chữ nào ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. Hướng dẫn làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  - GV giải thích tên 5 nước đông Nam Á  \* Bài 3.  - GV h/d nắm vững y/c và làm bài  tập.  3**. Củng cố - dặn dò**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Viết hoa danh từ riêng và các chữ đầu câu , đầu đoạn .  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập .  - Lớp đọc tên 5 nước Đông Nam Á .  - HS làm bài vào vở.  - HS làm bài vào vở.  - 1 em lên bảng.  a. Cây sào, xào nấu,lịch sử,đối xử |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 99: MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI**

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’  32’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Kể lại câu chuyện “ Cóc kiện trời” và trả lời câu hỏi.  - GV nhận xét.  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc :  - GVđọc mẫu .  - Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  \* Đọc khổ thơ trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - Yêu cầu h/s đọc theo khổ rồi trả lời câu hỏi.  - GV nhận xét và bổ sung .  4. **Luyện đọc lại** :  - GV đọc mẫu lần 2.  - GV h/d đọc theo khổ.  - Tổ chức thi đọc trước lớp .  - GV nhận xét chung.  5. **Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét giờ học | - 4 h/s lên bảng kể và và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét bổ sung.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp đọc dòng thơ.  - Mỗi em đọc 1 khổ.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và 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 7 tháng 5 năm 2014

**TOÁN**

**TIẾT: 163 : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000( TIẾP THEO)**

**I. Môc tiªu:**

- So s¸nh c¸c sè trong ph¹m 100 000.

- S¾p xÕp c¸c sè theo thø tù x¸c ®Þnh.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | ***1*. KT bµi cò:**  -Gọi 3 hs đọc các số:  25 043;2304;45715  - GV nhËn xÐt.  ***2.* Bµi míi*:***  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh.  \* Bµi1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm bài.  -GV söa sai cho HS.  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm vµo nh¸p.  -GV nhËn xÐt.  \* Bµi 3:  - Gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 5:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV nhËn xÐt.  3**. Cñng cè - DÆn dß**:  - Nhận xét giờ học | - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp.  - 2 HS nªu yªu cÇu.  27469 < 27470  85100 > 85099  30 000 = 29 000 + 1000  70 000 + 30 000 > 99000  80000 + 10000 = 90 000  90000 + 9000 = 99 000  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm nh¸p, nªu kÕt qu¶.  a) Sè lín nhÊt: 42360  b) Sè lín nhÊt: 27998  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - Tõ bÐ -> lín lµ:  59 825; 67 925; 69 725; 70 100.  - HS ®äc bµi, nhËn xÐt.  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm vµo vë.  - c. 8763; 8843; 8853.  -HS ®äc bµi , nhËn xÐt. |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 33 : NHÂN HÓA**

I. **Mục tiêu :**

- Ôn luyện về nhân hóa.

+ Nhận biết được về hiện tượng nhân hóa trong các đoạn thơ, đoạn  văn . Những  cách nhân hóa được tác giả sử dụng .

+ Bước đầu nói được cảm nhận vẻ đẹp của nhân hóa .

+ Viết đoạn văn có hình ảnh nhân hóa .

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:**  -Gọi hs làm miệng bài tập 1 tiết trước.    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 hoạt động theo nhóm .  - Yêu cầu trình bày ý kiến .  - GV nhận xét .  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập.  - GV tổ chức cho h/s làm bài .  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - Nhận xét.  - HS đọc y/c bài tập.  - 3 nhóm .  - Đại diện trình bày .  - HS đọc .  - 3 h/s lên bảng làm.  - HS làm bài vào vở.  Trên sân thượng nhà em có một vườn cây nhỏ trồng mấy cây hoa phong lan,hoa trạng nguyên.Ông em chăm chút cho vườn cây này lắm.Mấy cây hoa hiểu lòng ông nên chúng rất tươi tốt.Mỗi sáng ông lên sân thượng,chúng vẫy những chiếc lá chào đón ông.Chúng khoe với ông những cánh hoa trắng muốt hoặc những chiếc lá đỏ rực. |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 33 : ÔN CHỮ HOA Y**

I. **Muc tiêu** :

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

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

II. **Đồ dïng dạy học** :

- Mẫu chữ Y .

III**. Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  32’  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 “ Phú Yên”  - 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** :  - 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 Y,Ph ,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 “ Yêu, Kính”  - HS viết bài vào vở . |

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

Thứ năm ngày 8 tháng 5 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 164 : ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000**

**I. Môc tiªu :**

- ¤n luyÖn phÐp céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè trong phạm vi 100 000 .

- Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau vÒ c¸c sè trong ph¹m vi          100 000 .

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | **1. KT bài cũ** :  - Gọi 2 hs so sánh:  34098…34223  45673…54422  75433…75433  - GV nhËn xÐt .  **2. Bµi míi :**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc**.**  b. Hướng dẫn «n tËp  \* Bµi 1 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV nhËn xÐt, söa sai cho HS .  \* Bµi 2 : - GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV nhËn xÐt ,söa sai cho HS .  \* Bµi 3 : - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë .  - GV gäi HS ®äc l¹i bµi .  - GV nhËn xÐt .  3. **Cñng cè dÆn dß** :  NhËn xÐt giê häc. | - 2 HS lªn b¶ng.  - 2 HS nªu yªu cÇu BT .  - HS lµm BT .  50000 + 20000 = 70000  80000 - 40000 = 40000  25000+3000=28000  42000-2000=40 000  20000 x 3 = 60000  60000 :2 = 30000  12000 x 2 = 24000  36000 : 6 =6000  - 2 HS nªu yªu cÇu BT .  39178 86271 412  + 25706 - 43954 x 5  64884 42317 2060  25968 6  19 4328  16  48  0  - 2 HS nªu yªu cÇu .  - HS lµm vµo vë .  Tãm t¾t  Cã : 80000 bãng  LÇn 1 chuyÓn : 38000 bãng  LÇn 2 chuyÓn : 26000 bãng  Cßn l¹i : ... bãng ®Ìn ?  Bµi gi¶i :  Cách 1:  Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu là:  80000- 38000 = 42000(bóng đèn)  Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần hai là:  42000 – 26000 = 16000(bóng đèn)  §¸p sè : 16000 bãng ®Ìn  Cách 2:  Số bóng đèn đã chuyển đi tất cả lµ :  38000 + 26000 = 64000 ( bãng đèn )  Sè bãng ®Ìn cßn l¹i lµ :  80000 - 64000 = 16000 ( bãng )  §¸p sè : 16000 bãng ®Ìn  - 2 HS ®äc l¹i bµi |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 66 : QUÀ CỦA ĐỒNG NỘI**

**I. Môc tiªu :**

1. Nghe - viÕt ®óng chÝnh t¶ mét ®o¹n trong bµi quµ cña ®ång néi .

2. Lµm ®óng bµi tËp ph©n biÖt c¸c ©m, vÇn dÔ lÉn : s / x .

**II. §å dïng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  2’ | 1. **KTBC** :  - 3 HS lªn b¶ng viÕt tªn cña 5 n­íc §«ng Nam Á  + GV nhËn xÐt  2. **Bµi míi** :  a. GT bµi ghi ®Çu bµi  b. Hướng dẫn chuÈn bÞ .  - §äc ®o¹n chÝnh t¶  c. GV ®äc bµi .  - GV quan s¸t uèn n¾n cho HS .  d. ChÊm ch÷a bµi .  - GV ®äc l¹i bµi  - GV thu vë chÊm ®iÓm  3.  **Hướng dẫn** **lµm bµi tËp .**  a. Bµi 2 .  Gäi HS nªu yªu cÇu BT.  -GV nhËn xÐt .  b. Bµi 3:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  -GV nhËn xÐt .  4. **Cñng cè dÆn dß** :  NhËn xÐt giê häc | - 2 HS lªn b¶ng.  - 2 HS ®äc .  - HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n , tù viÕt vµo b¶ng nh÷ng tõ ng÷ dÔ viÕt sai : lóa non, giät s÷a, ph¶ng phÊt.  - HS viÕt bµi .  - HS ®æi vë so¸t lçi .  - 2 HS nªu yªu cÇu BT  - HS lµm nh¸p nªu kÕt qu¶  a. Nhµ xanh, ®ç xanh  Là cái bánh chưng  - HS nhËn xÐt .  - 2 HS nªu yªu cÇu .  - HS lµm vµo vë .  a. sao - xa - xen .  - HS nhËn xÐt. |

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

**ĐAO ĐỨC**

**DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG**

**I. Môc tiªu:**  HS cã kh¶ n¨ng.

- HS biÕt b¶o vÖ m«i tr­­­¬ng bao gåm tÊt c¶ nh÷ng thµnh phÇn tù nhiªn vµ nh÷ng thµnh ph©n nh©n t¹o ( kÓ c¶ con ng­­­êi)

- HS biÕt liÖt kª mét sè nh÷ng phÇn viÖc vÒ m«i tr­­­êng n¬i c¸c em ®ang sinh sèng

- Gi¸o dôc c¸c em biÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i t­r­­êng xanh , s¹ch , ®Ñp.

**III. Ho¹t ®éng d¹y -häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | **1. KiÓm tra bµi cò:**  **2. Bµi míi:**  - GV giíi thiÖu bµi  - GV h­íng dÉn quan s¸t tranh vµ ®µm tho¹i  **1/ Nªu mét sè h×nh vÏ nãi vÒ m«i tr­êng**  §¸p ¸n  H×nh 1 : M«i tr­­êng rõng  H×nh 2 :M«i tr­­êng n­­­íc  H×nh 3:M«i tr­­­êng lµng quª  H×nh 4: M«i tr­­­êng ®« thÞ  **2/ M«i tr­­êng .**  Gồm:  a)Nhµ ë ,tr­­­êng häc,lµng m¹c,thµnh phè ,c«ng tr­êng,nhµ m¸y.  b) §Êt ®¸ ,kh«ng khÝ ,n­­­íc ®Êt ®ai,c©y cèi ,s«ng ngßi,khÝ hËu,dßng s«ng ,...  c) Thùc vËt ,®éng vËt ,con ng­­­êi  **3 /B¶o vÖ m«i tr­êng xanh , s¹ch ,®ẹp .**  **-** Trên ®­êng ®i häc tõ nhµ ®Õn tr­êng c¸c em ph¶i thùc hiÖn nh­ thÕ nµo ?  - Tr­êng häc , líp häc nh­ thÕ nµo ?  -§­êng lµng ,nhµ ë ,dßng s«ng n¬i c¸c em ®ang sinh sèng c¸c em ph¶i lµm g× ?  - GV nhËn xÐt .  **3. Cñng cè -dÆn dß:**  NhËn xÐt giê häc. | HS quan s¸t h×nh vÏ vµ th¶o luËn nhãm .  - §¹i diÖn mét sè nhãm tr¶ lêi.  - HS nhËn xÐt.  - HS th¶o luËn nhãm  - §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi  + Kh«ng vøt r¸c bõa b·i  + Tr­êng ,líp quÐt dän s¹ch sÏ ,®æ r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh .  - HS nhËn xÐt . |

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

Thứ sáu ngày 9 tháng 5 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 165 : ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100000(TIẾP THEO)**

**I. Môc tiªu :**

- ¤n luyÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè trong ph¹m vi 100000

- T×m sè h¹ng ch­a biÕt trong phÐp tÝnh céng vµ t×m thõa sè ch­a biÕt trong phÐp  nh©n .

- LuyÖn gi¶i to¸n cã lêi v¨n vµ rót vÒ ®¬n vÞ.

**II. C¸c ho¹t ®éng häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  -Gọi 2 hs thực hiện 4 phép tính:  56390+34110  76567 -8276  22011 x 2  82762 : 2  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bµi míi** :  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc  b. Thùc hµnh :  \* **Bµi 1** : - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - Nªu kÕt qu¶.  - GV nhËn xÐt .  \* **Bµi 2** : - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu HS lµm bài.  - GV nhËn xÐt söa sai cho HS .  **\* Bµi 3** :.  - Gäi HS nªu yªu cÇu BT .  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë .  - GV nhËn xÐt .  **\* Bµi 4** :  - Gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë .  3. **Cñng cè dÆn dß :**  - NhËn xÐt giê häc. | - 2 HS lªn b¶ng.  - 2 HS nªu yªu cÇu .  30000+ 40000 -50000 =20000  80000 - ( 20000 + 30000 )= 30000  80000 -20000- 30000=30000  3000 x 2 : 3 = 2000  4800 : 8 x 4 =2400  4000 : 5 :2 =400  - 2 HS nªu yªu cÇu  4083 3608 8763  + 3269 x 4 - 2469  7352 14432 6294          - 2 HS nªu yªu cÇu BT .  a. 1999 + x = 2005  X = 2005 - 1999  X = 6  b. X x 2 = 3998  X = 3998 : 2  X = 1999  - 2 HS nªu yªu cÇu BT .  Bµi gi¶i:  Mét quyÓn hÕt sè tiÒn lµ :  28500 : 5 = 5700 ( ®ång )  Số tiền mua 8 quyển sách lµ :  5700 x 8 = 45600 ( ®ång )  §¸p sè : 45600 ®ång |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 33 : GHI CHÉP SỔ TAY**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết : biết ghi chép sổ tay .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh , ảnh .

III**. Hoạt động dạy học :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Kt vở bài tập .  2. **Bài mới** :  a. Gt bài ghi bảng :  - Nêu m/đ yêu cầu giờ học .  b. Hướng dẫn làm bài.  \* Bài 1 ;  - Gọi h/s đọc bài tập .  - Yêu cầu h/s đọc phân vai .  - GV giới thiệu tranh .  \* Bài 2 :  - Yêu cầu h/s đọc bài tập.  - Yêu cầu làm bài cá nhân .  - GV chốt lời giải đúng .  3. **Cñng cè -dÆn dß:**  - NhËn xÐt giê häc. | - HS lên bảng làm miệng .  - HS đọc  - 2 em đọc 2 cách phân vai .  - Quan sát tranh.  - HS đọc .  - Lớp làm bài .  - 2 H/s đọc thành tiếng đoạn văn   hỏi đáp ở mục a.  +Sách đỏ là loại sách nêu tên các loài động,thực vật quý hiếm.  +Những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam :sói đỏ,cáo,hổ,…  - Phát biểu ý kiến . |

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

**SINH HOẠT**

**SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

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

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

- Rèn kỹ 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 (Th¶o , Minh, Trang)

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

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.

- Vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ.

4.*Sinh hoạt văn nghệ* :

Hs các tổ biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

5. *Dặn d*ò.

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

**Tuần 34**

Thứ hai ngày 12 tháng 5 năm 2014

**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 33:**

\* 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 33.

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

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

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

**TIẾT 166 : «n tËp bèn phÐp tÝnh trong ph¹m vi 100 000 (TIẾP THEO)**

**I. Môc tiªu:**

- ¤n luyÖn bèn phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè trong ph¹m vi 100 000

- Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  2’ | **1. Kt bµi cò:**  -Gọi 2 hs tính 2 phép tính:  2013 x 3  28899 : 5  -Nhận xét và cho điểm.  **2. Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh.  \* Bµi1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm vở.  - GV söa sai.  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV yªu cÇu lµm bài.  -GV nhËn xÐt söa sai .  \* Bµi 3 : - Gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu lµm vµo vë .  - GV nhËn xÐt  \* Bµi 4 : (cột 1,2)  - Gäi HS nªu yªu cÇu .  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë .  - GV nhËn xÐt .  **4. Cñng cè dÆn dß** :  - Nhận xét giờ học | - 2 h/s lªn b¶ng.  - 2 HS nªu yªu cÇu.  a) 3000 + 2000 x 2 = 7000  (3000 + 2000) x 2 = 10 000  b) 14000 - 8000 : 2 = 10 000  (14000 - 8000) :2 =3000  - 2 HS nªu yªu bài.  998 3056 10712 4  + 5002 x 6 27 2678  6000 18336 31  32  0  - 2 HS nªu yªu cÇu  Bµi gi¶i :  Sè lÝt dÇu ®· b¸n lµ :  6450 : 3 = 2150 ( l )  Sè lÝt dÇu cßn l¹i lµ :  6450 - 2150 = 4300 ( l )  §¸p sè : 4300 lÝt dÇu  - 2 HS nªu yªu cÇu .  - HS lµm bài.  326 211  x 3 x 4  978 844  - HS nªu kÕt qu¶ |

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 100 – 101 : SỰ TÍCH CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG**

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:Câu chuyện nói lên tình nghĩa thủy chung,tấm lòng nhân hậu của chú Cuội và giải thích các hiện tượng thiên nhiên;ước mơ bay lên mặt trăng của loài người.

- 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 “Quà của đồng nội”  2. Bài mới:  **Tập đọc .**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc :  - GV đọc mẫu .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài :**  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi:  +Nhờ đâu chú Cuội phát hiện ra cây thuốc quý?  +Chú Cuội dùng cây thuốc vào việc gì?  +Thuật lại những chuyện xảy ra với vợ chú Cuội?  +Vì sao chú Cuội bay lên cung trăng?  +Em tưởng tượng chú Cuội sống trên mặt trăng thế nào?  - GV nhận xét và bổ sung .  - Yêu cầu nêu nội dung ý nghĩa câu 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 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 đọc 1 câu.  - 3 em đọc 3đoạn.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi:  +Do tình cờ thấy hổ mẹ cứu sống hổ con bằng lá thuốc.  + Chú Cuội dùng cây thuốc để cứu sống mọi người.  +Hs trả lời.  + Hs trả lời.  +Chú cảm thấy rất cô đơn,luôn mong nhớ trái đất.  - Nhận xét.  -Câu chuyện nói lên tình nghĩa thủy chung,tấm lòng nhân hậu của chú Cuội và giải thích các hiện tượng thiên nhiên;ước mơ bay lên mặt trăng của loài người.  - HS theo dõi .  - Lớp chia thành 3 nhóm.  - Các nhóm thi đọc .  - HS quan sát tranh.  - HS kể theo đoạn .  - HS nhận xét.  - 3 h/s nối tiếp kể 3 đoạn  - 1 h/s kể toàn câu. |

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

Thứ ba ngày 13 tháng 5 năm 2014

**ÂM NHẠC**

|  |
| --- |
| **ÔN TẬP CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC** |

**I. YÊU CẦU:**

- Tập biểu diễn một vài bài hát đã học.

-Rèn luyện sự tập trung chú ý nghe nhạc.

**II. CHUẨN CỦA GIÁO VIÊN:**

- Nhạc cụ quen dùng.

**III. HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 10’  20’  3’ | \* **Ho¹t ®éng 1**: ***¤n tËp vµ biÓu diÔn mét vµi bµi h¸t ®· häc***  - TËp biÓu diÔn 3 bµi h¸t ®· häc trong n¨m, t¹o thµnh mét “liªn khóc”.  - ChØ ®Þnh 3 nhãm, mçi nhãm 5 em. Cho c¸c em héi ý ®Ó chuÈn bÞ biÓu diÔn 3 bµi h¸t ®· häc trong n¨m (c¸c em tù chän bµi, tù s¸ng t¹o vµ thèng nhÊt c¸c ®éng t¸c phô ho¹).  - LÇn l­ît tõng nhãm biÓu diÔn.  \* **Ho¹t ®éng 2**: Tập biểu diễn:  - TËp biÓu diÔn 3 bµi h¸t ®· häc HK II t¹o thµnh mét “liªn khóc”.  - ChØ ®Þnh 3 nhãm, mçi nhãm 5 em. Cho c¸c em héi ý ®Ó chuÈn bÞ biÓu diÔn 3 bµi h¸t ®· häc trong n¨m (c¸c em tù chän bµi, tù s¸ng t¹o vµ thèng nhÊt c¸c ®éng t¸c phô ho¹).  - LÇn l­ît tõng nhãm biÓu diÔn.  **4. Cñng cè dÆn dß :**  - NhËn xÐt giờ học. | - Thùc hiÖn theo yªu cÇu.  - Lªn b¶ng biÓu diÔn.  - Thùc hiÖn .  - BiÓu diÔn.  - Ghi nhí |

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

**TOÁN**

**TIẾT: 167 : ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG**

**I. Môc tiªu:**

- Cñng cè vÒ c¸c đơn vị cña c¸c ®¹i l­îng: §é dµi, khèi l­îng, thêi gian ,tiền Việt Nam.

- Lµm tÝnh víi c¸c sè ®o theo c¸c ®¬n vÞ ®¹i l­îng ®· häc.

- Gi¶i to¸n liªn quan ®Õn c¸c ®¬n vÞ ®o ®¹i l­îng ®· häc.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  2’ | **1. Kt bµi cò:**  -Gọi 2 hs tính 2 phép tính:  2123 x 3  32214 : 2  -Nhận xét và cho điểm.  **2. Bµi míi:**  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. Thùc hµnh :  \* Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm bài.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 2.  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - NhËn xÐt.  \* Bµi 3 .  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  -NhËn xÐt.  \* Bµi 4:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  -GV nhËn xÐt.  **3. Cñng cè dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học. | - 2 HS lªn b¶ng.  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm bài.  B. 703 cm  -NhËn xÐt.  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - Nªu kÕt qu¶.  a) Qu¶ cam c©n nÆng 300g  b) Qu¶ ®u ®ñ c©n nÆng 700g.  c) Qu¶ ®u ®ñ nÆng h¬n qu¶ cam lµ 400g  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS g¾n thªm kim phót vµo c¸c ®ång hå.  + Lan ®i tõ nhµ ®Õn tr­êng hÕt 15'.  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm vµo vë.  **Bµi gi¶i**  B×nh cã sè tiÒn lµ:  2000 x 2 = 4000(®ång)  B×nh cßn sè tiÒn lµ:  4000 - 2700 = 1300(®ång)  §/S: 1300 ®ång |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 67 : THÌ THẦM**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác trình đúng bài thơ.

+ Biết viết đúng tên 1 số nước Đông Nam Á.

+ Làm đúng các bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Tranh .

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 tiết 33.  2. **Bài mới :**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Bài thơ cho thấy các sự vật,         con vật đều biết trò chuyện với          nhau như thế nào?  + Cách trình bày thế nào ?  - Hướng dẫn viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. HD làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  \* Bài 3:  - GV y/c h/s làm bài.  - GV chữa bài.  3. **Củng cố - dặn dò** :  - Nhận xét giờ học. | - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Gió thì thầm với lá.  + Lá thì thầm với cây.  + Hoa thì thầm với ong bướm.  + Trời thì thầm với sao…  + 6 chữ.  + Viết lùi vào 3 ô li.  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập  - 3 em đọc tên 5 nước đông Nam Á.  - HS làm bài.  - 1 em đọc kết quả đúng :  a,đằng trước-ở trên.  - Lớp chữa bài vào vở. |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 102 : MƯA**

**I. Môc tiªu:**

1. RÌn kü n¨ng ®äc thµnh tiÕng**:**

- Chó ý c¸c tõ ng÷ : lò l­ît , chiÒu nay, lËt ®Ët, nÆng h¹t, lµn n­íc m¸t, lÆn léi, côm lóa .

- BiÕt ®äc bµi th¬ víi giäng t×nh c¶m thÓ hiÖn c¶nh ®Çm Êm cña sinh ho¹t gia             ®×nh trong c¬n m­a, t×nh c¶m yªu th­¬ng nh÷ng ng­êi lao ®éng .

2. RÌn kü n¨ng ®äc hiÓu:

           - HiÓu c¸c tõ ng÷ míi trong bµi : lò l­ît, lËt ®Ët .

           - HiÓu ND bµi : t¶ c¶nh trêi m­a vµ khung c¶nh sinh ho¹t Êm cóng cña gia ®×nh  trong c¬n m­a, thÓ hiÖn t×nh yªu thiªn nhiªn, yªu cuéc sèng gia đình của t¸c gi¶.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  3’ | **1. KT bài cũ:**  - KÓ chuyÖn Sù tÝch chó cuéi cung tr¨ng  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm  **2. Bµi míi:**  *a*. GT bµi :  *b.* LuyÖn ®äc:  a. GV ®äc toµn bµi .  - GV Hướng dẫn ®äc  b. LuyÖn ®äc + gi¶i nghÜa tõ :  + §äc c©u .  + §äc ®o¹n tr­íc líp .  + §äc ®o¹n trong nhãm .  3. **T×m hiÓu bµi***:*  - T×m hiÓu nh÷ng h×nh ¶nh gîi t¶ c¬n m­a trong bµi ?  - C¶nh sinh ho¹t gia ®×nh ngµy m­a Êm cóng nh­ thÕ nµo ?  - V× sao mäi ng­êi th­¬ng b¸c Õch ?  - H×nh ¶nh b¸c Õch gîi cho em nghÜ ®Õn ai ?  -Nội dung bài thơ là gì?  **4. Häc thuéc lßng :**  - GV hướng dẫn ®äc .  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm .  **5. Cñng cè dÆn dß** *:*  - Nhận xét giờ học. | - 3 HS lªn b¶ng.  - HS chó ý nghe  - HS nèi tiÕp ®äc c©u .  - HS ®äc ®o¹n .  - HS gi¶i nghÜa tõ míi .  - HS ®äc theo nhãm .  - C¶ líp ®äc ®ång thanh .  - M©y ®en lò l­ît kÐo vÒ .  - C¶ nhµ ngåi bªn bÕp löa .  - V× bác lÆn léi trong m­a .  - HS nªu .  +Bài thơ t¶ c¶nh trêi m­a vµ khung c¶nh sinh ho¹t Êm cóng cña gia ®×nh  trong c¬n m­a, thÓ hiÖn t×nh yªu thiªn nhiªn, yªu cuéc sèng gia đình của t¸c gi¶.  - HS luyÖn ®äc thuéc lßng  - HS thi häc thuéc lßng . |

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

Thứ tư ngày 14 tháng 5 năm 2014

**To¸n**

**TIẾT 168 : ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC**

**I. Môc tiªu:**

- Cñng cè vÒ nhËn biÕt gãc vu«ng, trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng .

- Cñng cè c¸ch tÝnh chu vi tam gi¸c, tø gi¸c, hình chữ nhật,hình vuông.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  32’  2’ | 1. **Giíi thiÖu bµi:**  **2. HD lµm bµi tËp**:  \* Bµi 1:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 2:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gäi HS ®äc bµi.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 3:  - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt.  \* Bµi 4.  - GV gäi HS ®äc yªu cÇu.  - Yêu cầu h/s lµm bµi vµo vë.  **3.**  **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm nh¸p, nªu kÕt qu¶.  - Cã 7 gãc vu«ng.  + Trung điểm của ®o¹n th¼ng AB lµ M  + Trung điểm của ®o¹n th¼ng ED lµ N  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm vë.  **Gi¶i**  Chu vi hình tam gi¸c lµ:  35 +26 + 40 = 101 (cm)  §/S: 101 cm  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm vë.  **Gi¶i**  Chu vi m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ.  (125 + 68) x 2 = 386 (m)  §/S: 386 m.  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm vë.  **Gi¶i**  Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ.  (60 + 40) x 2 = 200 (cm)  c¹nh h×nh vu«ng lµ.  200 : 4 = 50 (m)  §/S: 50 m |

----------------------------------------------------------------------------------------------------**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 34 : TỪ NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN – DẤU CHẤM – DẤU PHẨY**

I. **Mục tiêu** :

- Mở rộng vốn từ về thiên nhiên mang lại cho con người những gì ;Con người đã làm gì cho thiên nhiên giàu đẹp .

- Ôn luyện về dấu chấm ,dấu phẩy .

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Tranh.

III. **Hoạt động dạy học** ::

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  35’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc thầm đoạn văn có sử dụng     phép nhân hóa ?    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 h/s hoạt động theo nhóm  - Yêu cầu trình bày ý kiến .  - GV nhận xét .  \* Bài 2 :  - Gọi h/s đọc y/c bài tập .  - Yêu cầu h/s hoạt động theo nhóm  - Yêu cầu trình bày ý kiến .  - GV nhận xét .  \* Bài 3:  - Gọi h/s đọc bài tập.  - GV treo bảng phụ .  - GV chữa bài .  3. **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - HS lên bảng.  - Nhận xét.  - HS đọc y/c bài tập.  - 4 nhóm .  - Đại diện trình bày :  a,Trên mặt đất:cây cối,hoa lá,rừng,núi,muông thú,…  b,Trong lòng đất:mỏ than,mỏ dầu,mỏ vàng,…  - HS đọc .  - HS đọc đáp án đúng:  +Xây dựng nhà máy,xí nghiệp,công trường,…  +Xây dựng trường học…  - Nhận   xét bổ sung.  - HS đọc .  - HS làm bài .  - 3 h/s làm bài trên bảng. |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 34 : ÔN CHỮ HOA : A,M,N,V (KIỂU 2)**

I. **Muc tiêu** :

- Củng cố cách viết chữ hoa A,M,N,V 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, M,N,V .

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  32’  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 ,  - GV nhận xét ,  \* Luyện viết từ ứng dụng “ An Dương  Vương”  - 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 A,D,V,T,M,V,N,B,H  - HS theo dõi,  - HS viết bảng con,  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - Hs viết bảng con.  - HS đọc .  - HS theo dõi.  - HS viết bài “ Tháp Mười, Việt Nam, Bác Hồ”.  - HS viết bài vào vở . |

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

Thứ năm ngày 15 tháng 5 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 169 : ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC(TIẾP THEO)**

**I. Môc tiªu:**

Giúp hs :Ôn tập củng cố biểu tượng về diện tích và biết tính diện tích các hình đơn giản:diện tích hình vuông,hình chữ nhật.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  2’ | **1. KT bài cũ*:***  Gọi 1 hs lên bảng tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:30cm,23cm,40cm  -Nhận xét và cho điểm.  **2. Bµi míi*:***  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê hoc.  b. Thùc hµnh.  \* Bµi 1.  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 2:  - GV goi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm vµo vë.  - GV gäi HS lªn b¶ng gi¶i.  - GV nhËn xÐt.  \* Bµi 3:  - Gäi HS nªu yªu cÇu.  - Yªu cÇu lµm vµo vë .  - GV nhËn xÐt.  **3.**  **Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét giờ học. | - 1 HS lªn b¶ng.  - 2 HS nªu yªu cÇu.  - HS lµm nªu kÕt qu¶.  +Diện tích hình A là 8 cm2  +Diện tích hình B là 10 cm2  +Diện tích hình C là 18 cm2  +Diện tích hình D là 8 cm2  + H×nh A vµ D cã h×nh d¹ng kh¸c nhau nh­ng cã diÖn tÝch b»ng nhau v× ®Òu cã 8 « vu«ng cã diÖn tÝch 1cm2 ghÐp l¹i.  - 2 HS nªu.  **Gi¶i**  a. Chu vi hình chữ nhật lµ:  (12 + 6) x 2 = 36 (cm)  Chu vi hình vuông lµ.  9 x 4 = 36 (cm)  Chu vi hai h×nh lµ bằng nhau.  §/S: 36 cm; 36 cm;chu vi bằng nhau  b.DiÖn tÝch hình chữ nhật lµ:  12 x 6 = 72 (cm2)  DiÖn tÝch hình vuông lµ:  9 x 9 = 81 (cm2)  DiÖn tÝch hình vuông lín h¬n diÖn tÝch hình chữ nhật .  §/S: 72 cm2; 81 cm2  - 2 HS nªu yªu cÇu.  **Bµi gi¶i**  DiÖn tÝch h×nh ABEG + diện tích hình CKHE lµ : 6 x 6 + 3 x 3 = 45 (cm2)  §/S: 45 cm2 |

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 68 : DÒNG SUỐI THỨC**

I. **Mục tiêu**:

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

+ Nghe viết chính xác bài chính tả.

+ Biết viết hoa đúng .

+ Làm đúng các bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động d¹y- häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  2’ | 1. **KT bài cũ** :  - Viết tên 5 nước Đông Nam Á.  2. **Bài mới** :  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s viết chính tả :  - GV đọc bài viết .  - GV hỏi :  + Tác giả muôn vật ngủ trong đêm như thế nào?  + Trong đêm dòng suối thức để làm gì?  - HD viết từ , tiếng khó.  - GV đọc bài .  c. Chấm chữa bài :  d. HD làm bài tập:  \* Bài 2:  - Hướng dẫn h/s làm bài tập.  - Yêu cầu đọc kết quả đúng.  \* Bài 3:  - GV y/c ; h/s làm tương tự BT2.  3. **Củng cố - dặn dò :**  - Nhận xét giờ học. | - 2 h/s lên bảng , lớp viết bảng con.  - HS theo dõi .  - HS trả lời:  + Ngôi sao ngủ với bầu trời, em bé ngủ với bà trong tiếng ru,…  +Nâng nhịp cối giã gạo .  - HS viết bảng con .  - HS nghe và viết bài vào vở.  - HS đọc y/c bài tập .  - 1 em đọc , lớp theo dõi :  a. Vũ trụ, chân trời.  b. Vũ trụ , tên lửa.  - HS làm bài vào vở.  - 1 em đọc kết quả đúng, lớp theo dõi  a,trời-trong-trong-chớ-chân-trăng-trăng. |

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

**ĐAO ĐỨC**

**DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG**

**I. Môc tiªu:**  HS cã kh¶ n¨ng.

- HS biÕt b¶o vÖ m«i tr­­­¬ng bao gåm tÊt c¶ nh÷ng thµnh phÇn tù nhiªn vµ nh÷ng thµnh phần nh©n t¹o ( kÓ c¶ con ng­­­êi)

- HS biÕt liÖt kª mét sè nh÷ng phÇn viÖc vÒ m«i tr­­­êng n¬i c¸c em ®ang sinh sèng

- Gi¸o dôc c¸c em biÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i t­r­­êng xanh , s¹ch , ®Ñp.

**III. Ho¹t ®éng d¹y -häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  30’  3’ | **1. KiÓm tra bµi cò:**  **2. Bµi míi:**  - GV giíi thiÖu bµi  - GV h­íng dÉn quan s¸t tranh vµ ®µm tho¹i  **1/ Nªu mét sè h×nh vÏ nãi vÒ m«i tr­êng**  §¸p ¸n  H×nh 1 : M«i tr­­êng rõng  H×nh 2 :M«i tr­­êng n­­­íc  H×nh 3:M«i tr­­­êng lµng quª  H×nh 4: M«i tr­­­êng ®« thÞ  **2/ M«i tr­­êng .**  Gồm:  a)Nhµ ë ,tr­­­êng häc,lµng m¹c,thµnh phè ,c«ng tr­êng,nhµ m¸y.  b) §Êt ®¸ ,kh«ng khÝ ,n­­­íc ®Êt ®ai,c©y cèi ,s«ng ngßi,khÝ hËu,dßng s«ng ,...  c) Thùc vËt ,®éng vËt ,con ng­­­êi  **3 /B¶o vÖ m«i tr­êng xanh , s¹ch ,®ẹp .**  **-** Trên ®­êng ®i häc tõ nhµ ®Õn tr­êng c¸c em ph¶i thùc hiÖn nh­ thÕ nµo ?  - Tr­êng häc , líp häc nh­ thÕ nµo ?  -§­êng lµng ,nhµ ë ,dßng s«ng n¬i c¸c em ®ang sinh sèng c¸c em ph¶i lµm g× ?  - GV nhËn xÐt .  **3. Cñng cè -dÆn dß:**  NhËn xÐt giê häc. | HS quan s¸t h×nh vÏ vµ th¶o luËn nhãm .  - §¹i diÖn mét sè nhãm tr¶ lêi.  - HS nhËn xÐt.  - HS th¶o luËn nhãm  - §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi  + Kh«ng vøt r¸c bõa b·i  + Tr­êng ,líp quÐt dän s¹ch sÏ ,®æ r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh .  - HS nhËn xÐt . |

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

Thứ sáu ngày 16 tháng 5 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT:170 : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN**

**I. Môc tiªu :**

- RÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh .

- RÌn kü n¨ng thùc hiÖn tÝnh biÓu thøc .

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  32’  2’ | **1. GT bµi ghi ®Çu bµi .**  **2. Bµi tËp :**  a. Bµi 1 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV yªu cÇu tãm t¾t vµ gi¶i vµo vë .  - HS nhËn xÐt .  b. Bµi 2 :  - GV gäi HS nªu yªu cÇu  - GV gäi HS ph©n tÝch bµi  - GV yªu cÇu HS tù tãm t¾t vµ gi¶i vµo vë    - GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt .  - GV nhËn xÐt .  c. Bµi 3 : - GV gäi HS nªu yªu cÇu .  - GV yªu cÇu HS ph©n tÝch .  - Yªu cÇu HS lµm vµo vë .  - GV gäi HS ®äc bµi .  - GV nhËn xÐt .  **3. Cñng cè- dÆn dß:**  - Nhận xét giờ học . | *-* 2 HS nªu yªu cÇu .  Bµi gi¶i :  Số dân năm ngoái là:  5236 + 87 =5323( ng­êi )  Số dân năm nay là:  5323 + 75 = 5398 ( ng­êi )  §¸p sè : 5398 ng­êi  *-* 2 HS nªu yªu cÇu  Bµi gi¶i :  Sè c¸i ¸o cöa hµng ®· b¸n lµ :  1245 : 3 = 415 ( c¸i )  Sè c¸i ¸o cöa hµng cßn l¹i lµ :  1245 - 415 = 830 ( c¸i )  §¸p sè : 830 c¸i áo  - 2 HS nªu yªu cÇu .  - HS ph©n tÝch .  Bµi gi¶i :  Sè c©y ®· trång lµ :  20500 : 5 = 4100 ( c©y )  Sè c©ycòn phải trång theo kÕ ho¹ch lµ:  20500 - 4100 = 16400( c©y )  §¸p sè : 16400 c©y |

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 34 : NGHE KỂ : VƯƠN TỚI CÁC VÌ SAO**

**GHI CHÉP SỔ TAY**

I. **Mục tiêu :**

- Rèn kĩ năng nghe kể : Nhớ lại nội dung, thông tin về chuyến máy bay đầu tiên  của con người bay vào vũ trụ .

- Rèn kĩ năng viết :Tiếp tục luyện cách ghi vào sổ tay những ý cơ bản nhất của bài vừa nghe.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  3’ | 1. **Kt bài cũ** :  - Đọc ý chính trong cuốn sổ tay của Đô- rê - mon .  2. **Bài mới :.**  a. GT bài ghi bảng .  - Nêu m/đ y/c giờ học .  b. Hướng dẫn h/s làm bài tập .  \* Bài 1 :  - Gọi h/s đọc bài tập .  - HD h/s làm bài .  - GV hỏi .  + Ai là người đầu tiên bay  trên con tàu đó ?  + Con tàu bay mấy vòng trái đất ?  + Ngày đầu tiên nhà du hành vũ trụ được đưa lên mặt trăng là ngày nào ?  + Anh hùng Phạm Tuân tham gia bay trên con tàu Liên Xô năm nào ?  - GV kể lần 2 :  \* Bài 2 : - Gọi h/s đọc bài tập .  - GV nhắc h/s lựa chọn ý ghi chép sổ tay .  - Yêu cầu h/s viết bài .  3,**Củng cố dặn dò** :  - Nhận xét giờ học . | - HS lên bảng đọc .    - HS đọc    - Hs trả lời .  + Ga – ga – rin .  + 1 vòng .  + 21 – 7 - 1969  + Năm 1980.  - HS trao đổi .  - Hs viết bài .  – Nhận xét. |

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

**SINH HOẠT**

**NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT TRONG TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

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

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

- Rèn kỹ 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 (Th¶o , Minh, Trang)

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

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.

- Vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ.

4.*Sinh hoạt văn nghệ* :

Hs các tổ biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

5. *Dặn d*ò.

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

**Tuần 35**

Thứ hai ngày 19 tháng 5 năm 2014

**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 34:**

\* 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 34.

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

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

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

**TOÁN**

**TIẾT 171 : ÔN LUYỆN VỀ GIẢI TOÁN ( TIẾP THEO)**

I. **Môc tiªu**: Gióp HS:

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i to¸n. Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n vµ cã liªn quan rót vÒ ®¬n vÞ.

II**.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  2’ | ***1.*KiÓm tra bài cũ:**  **-**Gọi 2 hs thực hiện 2 biểu thức:  196 : 2 x 3=  250 :5 + 422 =  -Nhận xét và cho điểm.  ***2.*Bµi míi**:  a. Giíi thiÖu: Nªu môc tiªu  b. LuyÖn tËp:  Bµi 1:  - -Gọi 2 *HS* ®äc bµi .  - Yªu cÇu *HS* tãm t¾t vµ gi¶i :  \* Bµi 2:  - Yªu cÇu *HS* ®äc bµi, ph©n tÝch, tãm t¾t vµ gi¶i.  \* Bµi 3:  Yªu cÇu *HS* ®äc bµi, ph©n tÝch, tãm t¾t vµ gi¶i.  \* Bµi 4(a)  - Bµi yªu cÇu g× ?  *- HS* ch÷a bµi .  *- GV* chèt lêi gi¶i ®óng .  3**, Cñng cè, dÆn dß:**  - NhËn xÐt giê häc . | - 2 *HS* ®äc .  Gi¶i  §é dµi ®o¹n d©y thø nhÊt lµ:  9135 : 7 = 1305 (cm)  §é dµi ®o¹n d©y thø hai lµ :  9135- 1305 = 7830 (cm)  §¸p sè: Đoạn thứ nhất :1305 cm  Đoạn thứ hai :7830 cm  Tãm t¾t  5 xe: 15700 kg  2 xe: …kg ?  Gi¶i  Mçi xe chë ®­îc sè muèi lµ :  15700 : 5 = 3140 (kg)  Đợt đầu chở được số muối là :  3140 x 2 = 6280 (kg)  §¸p sè: 6280 kg  Tãm t¾t  42 cèc : 7 hép  4572 cèc: …hép?  Gi¶i  1 hép ®ùng ®­îc sè cèc lµ:  42 : 7 = 6 (cèc)  Sè hép ®Ó ®ùng 4572 c¸i cèc lµ:  4572 : 6 = 762 (hép)  §¸p sè: 762 hép  - 1 *HS* ®äc.  a, Khoanh vµo *C* |

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

**TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN**

**TIẾT 103 - 104 : ĐỌC THÊM: TIN THỂ THAO(TIẾT 28)– BÉ THÀNH PHI CÔNG(TIẾT 29);NGỌN LỬA Ô-LIM-PÍCH**(**TIẾT 30);CON CÒ(TIẾT 31)**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng

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

+ Ngắt nghỉ đúng, ®äc ®óng tªn n­íc ngoµi .

- Rèn kĩ năng đọc hiểu

+ Hiểu nghĩa và nội dung bài đọc

- Rèn kĩ năng nói

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

- 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’  3’ | 1**. KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi  bài “Mưa”  2. **Bài mới:**  a. GT bài ghi bảng :  - Nêu m/đ; y/c giờ học .  b. Luyện đọc :  - GV đọc mẫu từng bài .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài**  - Yêu cầu h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi.  -Bài Tin thể thao:  +Tóm tắt mỗi tin trong bài bằng một câu ngắn?  +Tấm gương của Am-xtơ-rông nói lên điều gì?  +Ngoài tin thể thao,báo chí còn cho ta biết những tin gì?  - GV nhận xét và bổ sung từng đoạn .  -Bài Bé thành phi công :  +Bé chơi trò chơi gì ?  +Tìm những câu thơ cho thấy chú bé tỏ ra rất dũng cảm ?  +Những câu thơ nào cho thấy chú bé rất ngộ nghĩnh,đáng yêu ?  -Bài ngọn lửa Ô-lim-pích :  +Đại hội Thể thao Ô-lim-pích  có từ bao giờ ?  +Tục lệ của đại hội này có gì hay ?  -Bài Con cò :  +Con cò bay trong khung cảnh thiên nhiên như thế nào ?  +Tìm những chi tiết nói lên dáng vẻ thong thả,nhẹ nhàng của con cò ?  +Em cần làm gì để giữ mãi cảnh đẹp được tả trong bài ?  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.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần .  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi  - Nhận xét  + Am-xtơ-rông đạt được những kỉ lục cao nhờ ý chí phi thường.  +Tin thời sự,dự báo thời tiết….  +Bé được mẹ cho chơi đu quay.  +Con cò bay trong một buổi chiều rất đẹp,thanh bình,yên tĩnh.  +Hs trả lời.  +Phải bảo vệ môi trường. |

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

Thứ ba ngày 20 tháng 5 năm 2014

**ÂM NHẠC**

|  |
| --- |
| **TẬP BIỂU DIỄN** |

**I. YÊU CẦU:**

- HS trình bày những kiến thức đã học trong năm học

- Khuyến khích HS tự tin trình bày bài hát. Động viên các em nhiệt tình rong hoạt động âm nhạc ở trong và ngoài lớp học.

**II. HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 10’  20’  3’ | \* **Ho¹t ®éng 1**: ***¤n tËp vµ biÓu diÔn mét vµi bµi h¸t ®· häc***  - TËp biÓu diÔn 3 bµi h¸t ®· häc trong n¨m, t¹o thµnh mét “liªn khóc”.  - ChØ ®Þnh 3 nhãm, mçi nhãm 5 em. Cho c¸c em héi ý ®Ó chuÈn bÞ biÓu diÔn 3 bµi h¸t ®· häc trong n¨m (c¸c em tù chän bµi, tù s¸ng t¹o vµ thèng nhÊt c¸c ®éng t¸c phô ho¹).  - LÇn l­ît tõng nhãm biÓu diÔn.  \* **Ho¹t ®éng 2**: Tập biểu diễn:  - TËp biÓu diÔn 3 bµi h¸t ®· häc HK II t¹o thµnh mét “liªn khóc”.  - ChØ ®Þnh 3 nhãm, mçi nhãm 5 em. Cho c¸c em héi ý ®Ó chuÈn bÞ biÓu diÔn 3 bµi h¸t ®· häc trong n¨m (c¸c em tù chän bµi, tù s¸ng t¹o vµ thèng nhÊt c¸c ®éng t¸c phô ho¹).  - LÇn l­ît tõng nhãm biÓu diÔn.  **4. Cñng cè dÆn dß :**  - NhËn xÐt giờ học. | - Thùc hiÖn theo yªu cÇu.  - Lªn b¶ng biÓu diÔn.  - Thùc hiÖn .  - BiÓu diÔn.  - Ghi nhí |

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

**TOÁN**

**TIẾT 172: LUYỆN TẬP CHUNG**

**I/ Môc tiªu**: Gióp HS cñng cè, «n tËp vÒ:

- §äc viÕt c¸c sè cã 5 ch÷ sè.

- Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia, tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.

- Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ.

- Xem ®ång hå (chÝnh x¸c ®Õn tõng phót).

**II/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  2’ | ***1/.*KiÓm tra bài cũ:**  **-**Gọi 2 hs thực hiện 2 biểu thức:  32214 + 443 - 1108 =  3321 :9 - 211 =  -Nhận xét và cho điểm.  **2/ Bµi míi**:  1, Giíi thiÖu: Nªu môc tiªu  2, LuyÖn tËp:  \* Bµi 1:  - Bµi yªu cÇu g× ?  *- HS* luyÖn viÕt .  \* Bµi 2:  - Bµi yªu cÇu g× ?  *- HS* lµm bài.  \* Bµi 3:  - Yªu cÇu *HS* quan s¸t tr¶ lêi :  - §ång hå chØ mÊy giê ?    \* Bµi 4:  - Bµi yªu cÇu g× ?  - 2 *HS* lªn b¶ng gi¶i  - Líp lµm bµi vµo vë  Bµi 5:  *- HS* ®äc bµi tãm t¾t vµ gi¶i  **3, Cñng cè, dÆn dß**:  - NhËn xÐt giê häc. | -ViÕt c¸c sè :  a, 76 245 b, 51 807  c, 90 900  -§Æt tÝnh råi tÝnh.  -Hs làm bài.  *a*. 10 giê 18 phót  *b*. 1 giê 50 phót hoÆc 2 giê kÐm 10 phót  *c*. 6 giê 34 phót hoÆc 7 giê kÐm 26 phót  - TÝnh .  a, (9 + 6) x 4 = 15 x 4 = 60  9 + 6 x 4 = 9 + 24 = 33  b, 28 + 21 : 7 = 28 + 3 = 31  (28 + 21) : 7 = 49 : 7 = 7  Tãm t¾t  5 ®«i dÐp: 92500 ®ång  3 ®«i dÐp:…đång?  Gi¶i  Gi¸ tiÒn mçi ®«i dÐp lµ:  92500 : 5 = 18500 (®ång)  Mua 3 ®«i dÐp ph¶i tr¶ sè tiÒn lµ:  18500 x 3 = 55500 (®ång)  §¸p sè: 55500 ®ång |

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

**CHÍNH TẢ**

**TIẾT 69 : ĐỌC THÊM BÀI : MÈ HOA LƯỢN SÓNG (TIẾT 32)– QUÀ CỦA ĐỒNG NỘI(TIẾT 33)**

I. **Mục tiêu:**

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng

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

+ Ngắt nghỉ đúng, ®äc bµi ®óng thÓ th¬ vui .

- 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’  32’  3’ | 1. **KT bài cũ:**  - Đọc bài và trả lời câu hỏi bài : Con cß  2. **Bài mới**  a. GT bài ghi bảng  - Nêu m/đ; y/c giờ học  b. Luyện đọc  - GV đọc mẫu từng bài .  - Gợi ý cách đọc .  - HS đọc và giải nghĩa từ.  \* Đọc câu.  \* Đọc đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  - GV theo dõi .  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo đoạn rồi TLCH.  - GV nhận xét và bổ sung từng  đoạn .  4. **Củng cố dặn dò** :  - Nhận xét giờ học  - Chuẩn bị bài sau. | - 2 h/s lên bảng đọc và TLCH.  - HS nhận xét.  - HS theo dõi.  - HS nối tiếp mỗi em đọc 1 câu.  - HS đọc theo nhóm .  - Lớp đọc đồng thanh 1 lần  - HS đọc cá nhân theo đoạn và trả lời câu hỏi.  - Nhận xét |

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

**TẬP ĐỌC**

**TIẾT 103: KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG**

**ÔN TẬP VỀ KỂ CHUYỆN**

I. **Môc ®Ých yªu cÇu:**

1, KiÓm tra lÊy ®iÓm ®äc:

- Chñ yÕu kiÓm tra kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng: *HS* ®äc th«ng c¸c bµi tËp ®äc ®· häc  tõ ®Çu häc k× 2 cña líp 3 (phiªn ©m râ, tèc ®é ®äc tèi thiÓu 70 ch÷/1 phót) biÕt  ngõng nghØ sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ

         - KÕt hîp kÜ n¨ng ®äc, hiÓu: *HS* tr¶ lêi ®­îc 1 hoÆc 2 c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc

2, ¤n luyÖn vÒ mét sè câu chuyÖn ®· häc.

II**.§å dïng d¹y häc**:

- Tranh minh ho¹ .

III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  32’  2’ | 1. **KiÓm tra:**  2**. Bµi míi:**  a. Giíi thiÖu:  - Nªu M§YC  b. KiÓm tra ®äc:  - Thùc hiÖn HS bèc th¨m vµ chuÈn bÞ 2 phót .§äc vµ tr¶ lêi c©u hái.  c. *HD* HS kÓ chuyÖn:  \* Bµi 2:  Cho HS tù chän c©u chuyÖn mµ em thÝch nhÊt ®Ó kÓ cho c¶ líp nghe .  C¶ líp b×nh chän b¹n kÓ hay nhÊt  d. **Cñng cè, dÆn dß** :  - NhËn xÐt giê häc. | - *HS* đäc vµ tr¶ lêi c©u hái.  - Líp ®äc thÇm  - Lµm bµi c¸ nh©n  *- HS* tr×nh bµy . |

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

Thứ tư ngày 21 tháng 5 năm 2014

**TOÁN**

**TIẾT 173: LUYỆN TẬP CHUNG**

I . **Môc tiªu**: Gióp HS

- RÌn kÜ n¨ng tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt vµ tÝnh chu vi h×nh vu«ng qua viÖc gi¶i c¸c bµi to¸n cã néi dung h×nh häc.

II **. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  2’ | 1. **KT bµi cò**:  - TÝnh chu vi h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 32cm ?  - Nªu quy t¾c tÝnh CV h×nh vu«ng?  - Nªu quy t¾c tÝnh CV HCN ?  2**. Bµi míi**:  a. GT bµi ghi b¶ng.  - Nªu m/® yªu cÇu giê häc.  b. HD luyÖn tËp:  \* Bµi 1:  *- HS* ®äc y/c bµi tËp.  - Gọi 2 *HS* lªn b¶ng gi¶i.  *- HS* nhËn xÐt bµi cña b¹n .  \* Bµi 2:  -Gọi 2 *HS* ®äc bµi.  -Nhận xét.  \* Bµi 3:  - Gọi 2 *HS* ®äc bµi  - Bµi yªu cÇu g× ?  - Gọi 2 *HS* tãm t¾t råi gi¶i  \* Bµi 4: (a,b,c)  - Gọi 1 *HS* ®äc bµi  - Gọi 3 *HS* lªn b¶ng gi¶i.  - Ch÷a bµi vµ cho ®iÓm *HS*  4**, Cñng cè, dÆn dß**:  - NhËn xÐt giê häc. | - 1 HS lªn b¶ng.  - Líp quan s¸t ®äc thÇm .  - 2 *HS* lªn b¶ng gi¶i:  a, Số liền trước của số 8270 là 8269  Số liền trước của số 35 461 là  35 460  Số liền trước của số 10 000 là 9999  b,Khoanh vào D  *- HS* ®äc .  -Hs làm bài.  - *HS* tãm t¾t råi gi¶i :  Tóm tắt :  Gi¶i  Số bút chì đã bán được là :  840 : 8 = 105(cái)  Số bút chì cửa hàng còn lại là :  840 – 105 = 735 (cái)  §¸p 735 cái  *- HS* ®äc .  *- HS* lµm bài.  - 3*HS* lªn b¶ng gi¶i |

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 35 : «n TẬP VỀ ChÝnh t¶ - luyÖn tõ vµ c©u(CÁC TIẾT 1,2,3,4,5,6)**

**I. Môc tiªu:**

1. TiÕp tôc luyÖn viÕt bµi ®óng chÝnh t¶ .

2 . HS biÕt t×m h×nh ¶nh so s¸nh .

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1'  32'  2' | 1. **Giíi thiÖu bµi** - Ghi ®Çu bµi.  3. **Bµi tËp 2:**  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gióp HS x¸c ®Þnh ®óng chính t¶  +Gi¸o viªn ®äc bµi chÝnh t¶ cho HS viÕt  + HS lµm bµi tËp .  - GV yªu cÇu HS më SGK .  - GV theo dâi gióp ®ì thªm cho HS.  lµm bµi luyÖn tõ vµ c©u  Bài 1:  -Gọi 2 *HS* ®äc yªu cÇu cña bµi  - GV d¸n 3 tê phiÕu ghi néi dung bµi       tËp 2 lªn b¶ng, yªu cÇu HS lªn ghi       nhanh các từ ngữ về các chủ điểm:  a,Bảo vệ tổ quốc  b,Sáng tạo  c,Nghệ thuật.  - GV chèt lêi gi¶i ®óng  Bài tập 2:  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Yêu cầu hs đọc thầm bài thơ.  -Gọi hs làm bài  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm.  4. **Cñng cè dÆn dß.**  - VÒ nhµ häc bµi chuÈn bÞ bµi sau.  \* §¸nh gi¸ tiÕt häc. | - 1 HS nªu yªu cÇu.  - 4 HS nªu.  - HS ViÕt bµi vµo vë.  - Mét sè HS ®äc bµi  - HS NhËn xÐt.  *- HS* ®äc thÇm theo.  - C¶ líp lµm bµi c¸ nh©n. *- HS* lªn b¶ng ®iÒn nhanh dÊu  - 2 *HS* ®äc l¹i ®o¹n v¨n  -2 hs đọc.  -Hs làm bài. |

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 35 : «n TẬP CÁC TIẾT TẬP lµm v¨n (CÁC TIẾT** **1,2,3,4,5,6)**

**I. Môc tiªu:**

1. TiÕp tôc luyÖn mét sè bµi tËp lµm v¨n .

2. RÌn kü n¨ng viÕt.

**II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1'  32'  2' | 1. **Giíi thiÖu bµi** - Ghi ®Çu bµi.  3. **Bµi tËp 2:**  - GV gäi HS nªu yªu cÇu.  - GV gióp HS x¸c ®Þnh ®óng:  Viết một đoạn văn ngắn theo một trong các đề bài:  1.Kể về một người lao động  2.Kể về một ngày lễ hội ở quê em  3.Kể về một cuộc thi đấu thể thao.  - GV theo dâi gióp ®ì thªm cho HS.  - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm.  4. **Cñng cè dÆn dß.**  \* §¸nh gi¸ tiÕt häc. | - 1 HS nªu yªu cÇu.  - HS viÕt.  - 3 HS ®äc bµi  - HS NhËn xÐt. |

----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 22 tháng 5 năm 2014

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 174: LUYỆN TẬP CHUNG**

I**. Môc tiªu**: Gióp HS

-Xác định số liền sau của một số.So sánh các số và sắp xếp một nhóm các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

-Kĩ năng thực hiện các phép tính với các số có đến 5 chữ số.Tìm thừa số hoặc số bị chia chưa biết.

-Nhận biết các tháng có 31 ngày.

-Giải bài toán có nội dung hình học bằng hai phép tính.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3’  32’  2’ | 1 .**KiÓm tra bài cũ** :  -Gọi 3 học sinh lên bảng làm 3 phép tính.  103 x 7 ; 540 x 4 ; 672 x 7  -Nhận xét và cho điểm.  2. **Bµi míi:**  a. Giíi thiÖu:  b. *HD* gi¶i bµi tËp:  \* Bµi 1:  - Gọi 1 hs đäc yªu cÇu bµi tËp.  -Gọi 2 hs làm bài.  \* Bµi 2:  - Gọi 1 hs đäc yªu cÇu bµi tËp.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét.  - §äc yªu cÇu bµi  \* Bµi 3:  - Gọi 1 hs đäc yªu cÇu bµi tËp.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* Bµi 4: (a)  - Gọi 1 hs đäc yªu cÇu bµi tËp.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* Bµi 5: Tính một cách  - Gọi 1 hs đäc yªu cÇu bµi tËp.  - Bµi to¸n cho biÕt g× ?  - Bµi to¸n hái g× ?  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  5, **Cñng cè, dÆn dß**:  - NhËn xÐt giê häc . | - 3 HS lªn b¶ng.  - 1 *HS* đọc.  -2 hs làm bài:  A,Số liền trước của 92 458 là 92 457  B,Số liền sau của 69 509 là 69 510  B,Theo thứ tự từ bé đến lớn là:  69 134;69 314;78 507;83 507  - 1 *HS* đọc.  -2 hs làm bài  - 1 *HS* đọc.  -1 hs làm bài:  Các tháng có 31 ngày là:Tháng Một,tháng Ba,tháng Năm,tháng Bảy,tháng Tám,tháng Mười,tháng Mười hai.  - 1 *HS* đọc.  -1 hs làm bài:  X x 2 = 9328  X = 9328 : 2  X = 4664  - 1hs đäc yªu cÇu bµi tËp.  -1 hs làm bài.  Chiều dài của hình chữ nhật là:  9 x 2 =18 (cm)  Diện tích của hình chữ nhật là:  18 x 2 = 162( cm)  Đáp số: 162 cm  -Nhận xét. |

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

**CHÍNH TẢ**

**TIẾT 70 : KIỂM TRA ĐỌC ( ĐỌC HIỂU ,LUYỆN TỪ VÀ CÂU)**

I/ **Môc ®Ých yªu cÇu:**

- TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm häc thuéc lßng

- ¤n luyÖn vÒ dÊu chÊm, dÊu phÈy

II/ **§å dïng d¹y häc**:

- Phiếu học tập.

III**/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  32’  2’ | A/ **KiÓm tra:**  **B/ Bµi mí**i:  1, Giíi thiÖu.  2, KiÓm tra häc thuéc lßng: Sè HS cßn      l¹i  3, Luyện từ và câu:  -Gv phát đề kiểm tra cho từng học sinh.  5/ **Cñng cè, dÆn dß**:  - NhËn xÐt giê häc . | -Hs làm bài,khoanh tròn vào ý đúng:Câu 1:ý a  Câu 2:ý c  Câu 3:ý c  Câu 4:ý b  Câu 5:ý a |

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

**ĐẠO ĐỨC**

**TIẾT 35 : THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ II VÀ CUỐI NĂM**

I. **Môc tiªu** :

- Cñng cè cho HS c¸c kiÕn thøc trong häc k× II, gióp c¸c em hÖ thèng vµ nªu l¹i ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn vµ mét sè viÖc thÓ hiÖn qua t×nh huèng cô thÓ.

II. **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  2’ | 1. **KiÓm tra bµi cò**:  - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.  - GV giíi thiÖu bµi ghi b¶ng.  2. **D¹y bµi míi:**   1. Giíi thiÖu bµi   - GV yªu cÇu HS th¶o luËn tõng bµi theo cÆp  b. HD thùc hµnh:  - Th­¬ng binh, liÖt sÜ lµ nh÷ng ng­êi ®· hi sinh x­¬ng m¸u v× tæ quèc.  - ThiÕu nhi thÕ giíi ®Òu lµ anh em,  b¹n bÌ, do ®ã cÇn ph¶i ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau.  - Th­ tõ, tµi s¶n cña mçi ng­êi thuéc vÒ riªng hä, kh«ng ai ®­îc x©m ph¹m, tù ý bãc, ®äc th­ hoÆc sö dông tµi s¶n cña ng­êi kh¸c lµ viÖc kh«ng nªn lµm.  - N­íc lµ tµi nguyªn quý. Do ®ã chóng ta cÇn sö dông hîp lÝ, tiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ nguån n­íc kh«ng bÞ « nhiÔm.  - C©y trång, vËt nu«i rÊt cÇn thiÕt cho cuéc sèng cña con ng­êi. V× vËy em cÇn biÕt b¶o vÖ ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«i.  3. **Cñng cè dÆn dß**:  - GV nhËn xÐt tãm t¾t néi dung bµi, nhËn xÐt giê häc | - 3 HS nªu tªn c¸c bµi ®¹o ®øc ®· häc trong häc kú II  - HS nghe.  - HS th¶o luËn vµ nªu nh÷ng biÓu hiÖn vµ viÖc m×nh ®· lµm ®­îc qua néi dung tõng bµi  -5 HS tr×nh bµy tr­íc líp  - C¶ líp nhËn xÐt ®¸nh gi¸. |

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

Thứ sáu ngày 23 tháng 5 năm 2014

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

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

**TOÁN**

**KIỂM TRA ĐỊNH KÌ(CUỐI HỌC KÌ II)**

**A/Mục tiêu:**

Kiểm tra kết quả học tập của học sinh về:

-Tìm số liền sau của số có bốn hoặc năm chữ số.

-So sánh các số có bốn hoặc năm chữ số.

-Thực hiện phép cộng,phép trừ các số có bốn hoặc năm chữ số.

-Tính chu vi,diện tích hình chữ nhật.

**B/Bài kiểm tra:**

**-**Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1/Số liền sau của 54829 là:

A,54839

B,54819

C,54828

D,54830

2/Số lớn nhất trong các số 8576,8756,8765,8675 là:

A,8576

B,8756

C,8765

D,8675

3/Kết quả của phép nhân 1614 x 5 là:

A,8070

B,5050

C,5070

D,8050

4/Kết quả của phép chia 28360 :4 là:

A,709

B,790

C,7090

D,79

\*Bài 1:Đặt tính rồi tính:

16427 +8109

93680 – 7245

Bài 2:Một hình chữ nhật có chiều rộng 12cm,chiều dài gấp đôi chiều rộng.Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó?

Bài 3:Một vòi nước chảy vào bể trong 4 phút được 120l nước.Hỏi trong 9 phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?(Số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau)

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

**TẬP LÀM VĂN**

**KIỂM TRA VIẾT CUỐI HỌC KÌ II**

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

**SINH HOẠT LỚP**

**NHẬN XÉT CUỐI NĂM**

**I.Yêu cầu :**

- Đánh giá hoạt động trong năm học.

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

- Rèn kỹ 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 (Th¶o , Minh, Trang)

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

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt.

3.*Sinh hoạt văn nghệ* :

Hs các tổ biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

4. *Dặn d*ò.

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