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

**Tuần 17**

Ngày soạn: Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ngày dạy: Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 33 : AN TOÀN KHI ĐI XE ĐẠP**

I. **Mục tiêu**:

Sau bài học, bước đầu HS biết một số quy định đối với người đi xe đạp

II**. Đồ dùng dạy học** :

- Tranh, áp phích về an toàn giao thông.

- Các hình trong SGK trang 64,65

III. **Hoạt động dạy học** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2'  11'  10'  10'  2' | 1. **Kiểm tra bài cũ**:  - GV nhận xét đánh giá  2. **Dạy học bài mới :**  \* HĐ1: Quan sát theo nhóm  - MT: Thông qua QS HS hiểu được ai đúng, ai sai luật giao thông  - Cách tiến hành :  \* HĐ2: Thảo luận nhóm  - MT: HS thảo luận để biết luật giao thông đối với người đi xe đạp  - Cách tiến hành:  - GV nhận xét tổng kết  \* KL: Khi đi xe đạp cần đi bên phải, đúng phần đường dành cho người đi xe đạp, không đi vào phần đường ngược chiều    \* HĐ3: Trò chơi đèn xanh, đèn đỏ  - MT: Thông qua trò chơi nhắc nhở HS có ý thức chấp hành luật giao thông.  - Cách tiến hành:  - GV nêu trò chơi, HD cách chơi  3. **Củng cố dặn dò:**  - GV tóm tắt ND bài, nhận xét giờ học | - HS nêu sự khác nhau giữa làng quê và đô thị .  - HS QS theo nhóm . nêu nhận xét  - HS các nhóm khác bổ sung  - GV nhận xét tổng kết  - HS TL: Đi xe đạp ntn là đúng luật?  - HS đại diện nhóm TB. Nhận xét  - Lớp trưởng hô  + Đèn xanh: Quay tròn 2 tay  + Đèn đỏ: Dừng lại  - Ai sai phạt hát 1 bài |

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

**ANH VĂN**

Gv anh văn soạn

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

**HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ**

**HOẠT ĐỘNG 3 : VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ Ở ĐỊA PHƯƠNG**

**1. Mục tiêu hoạt động:**

- Giáo dục hs truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta

- Biết trân trọng giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó

- GD các em lòng tự hào, kính trọng và biết ơn anh bộ đội.

**2. Quy mô hoạt động**- Tổ chức theo quy mô trường .

**3. Tài liệu và phương tiện**

**-** Một số tư liệu về những chiến công của anh bộ đội ở địa phương

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  10'  15'  5' | . Bước 1: GV Chuẩn bị  - XD kế hoach thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ và thông qua BGH nhà trường  - Liên hệ với ban quản lý nghĩa trang  - Thống nhất thời gian chương trình  - Chuẩn bị cho cách đi lại  Bước 2: Tiến hành hoạt động thăm viếng   * GV cho HS đi đến địa điểm * GV cho HS phát biểu cảm tưởng.   Bước 3: Vệ sinh nghĩa trang và giao lưu  - GV cho HS làm vệ sinh , nhặt cỏ, quét dọn.  - Có lời hứa  **GV kết luận:** Các anh bộ đội đã chiến đấu rất dũng cảm, lập nên những chiến công oanh liệt để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc….  Bước 4: Tổng kết, đánh giá:  - Gv nhận xét ý thức, thái độ tham gia hoạt động của HS. | Bước 1: HS Chuẩn bị  Bước 2:Tiến hành hoạt động thăm viếng  - HS phát biểu cảm tuởng  Bước 3: Vệ sinh nghĩa trang và giao lưu  - HS làm vệ sinh ,..  - HS nghe |

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

**HƯỚNG DẪN HỌC**

**TOÁN+TẬP ĐỌC**

I **Mục tiêu:**

Giúp học sinh biÕt thùc hiÖn tÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc ®¬n gi¶n cã dÊu ngoÆc.

- 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 Mồ Côi xử kiện.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  30’  2’ | 1.**Giới thiệu bài:**  2. **Bài mới.:**  **Toán:Cùng em học Toán:**  \* **Bài 1:**  -G/v ghi nội dung bài 1 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  -Y/c 2 h/s đổi chéo vở kiểm tra.  \* **Bài 2:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét  -Gọi hs nhận xét.  BT nâng cao :  **Bài 5(tr 87) :**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.    **Bài 2:** Ngăn thứ nhất và ngăn thứ hai có 23 quyển sách.Ngăn thứ hai và ngăn thứ ba có 20 quyển sách.Ngăn thứ ba và ngăn thứ nhất có 25 quyển sách.Hỏi ngăn thứ nhất có bao nhiêu quyển sách ?  -Gọi 1 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  **Tập đọc:**  -Đọc từng đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn.  - Gv theo dõi.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi  - GV nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  -Nhận xét giờ học. | - H/s lắng nghe.  - H/s đọc yêu cầu bài 1.  - H/s làm bài.  a,B  b,A  - H/s làm bài.  234 : 3 + 55 = 78 + 55  =133  585 :9 – 56 = 65 – 56  = 9  -Hs đọc đề bài.  - HS làm bài:  Mỗi chuồng có số con gà là :  792 : 9 = 88(con)  Người ta bán đi số con gà là :  88 x 2 = 176 (con)  Đáp số : 176 con gà  -Hs đọc.  - HS làm bài:  Hai lần tổng số sách của ba ngăn là :  23+20+25 =68(quyển)  Tổng số sách của ba ngăn là :  68 : 2 = 34 (quyển)  Ngăn thứ nhất có số quyển sách là :  34 -20 = 14(quyển)  Đáp số : 14 quyển  -Hs trả lời câu hỏi. |

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

Ngày soạn: Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ngày dạy: Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2016

**THỦ CÔNG**

**CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ ( TIẾT 1)**

I. **Mục tiêu**:

- HS biết vận dụng kĩ năng kẻ, cắt, dán chữ đã học để cắt dán chữ.

- Kẻ, cắt, dán được chữ vui vẻ đúng quy trình kĩ thuật

- HS yêu thích sản phẩm cắt, dán chữ.

II. **Chuẩn bị**:

- Mẫu chữ vui vẻ

- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.

III. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2'  1'  12'  18'  2' | 1. **Kiểm tra bài cũ**:  - GV nhận xét đánh giá  2. **Dạy bài mới:**  a, Giới thiệu bài:  - GV giới thiệu bài ghi bảng  b, HD cắt dán  - GV GT mẫu chữ vui vẻ  \* HĐ1: Quan sát và nhận xét  - GV HD HS kẻ, cắt dán chữ vui vẻ kích thước giống như đã học    \* HĐ2: HD mẫu  - Bước 1: Kẻ cắt các chữ cái và dấu hỏi  - Bước 2: Dán thành chữ vui vẻ  - GV kẻ 1 đường chuẩn sắp xếp theo đúng kích thước  3. **Củng cố dặn dò**:  - GV nhận xét giờ học . | - 1 HS nhắc lại quy trình cắt dán chữ E  - HS nghe giới thiệu  - HS QS nêu tên các chữ cái trong mẫu.  nhận xét khoảng cách giữa các chữ  - HS nhắc lại cách kẻ, cắt, dán chữ đó  - HD kẻ dấu hỏi trong 1 ô vuông theo đường kẻ chéo, bỏ phần gạch chéo.  - HS tập kẻ cắt chữ và dấu hỏi. |

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

**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 .  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.    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 |

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

**HƯỚNG DẪN HỌC**

**TOÁN+CHÍNH TẢ**

I **Mục tiêu:**

Giúp hs biết tính giá trị của các biểu thức đơn giản.

- Làm đúng bài tập tìm những từ có âm đầu là r/d/gi.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  30’  2’ | 1.**Giới thiệu bài:**  2. **Bài mới.:**  **Toán:**  \* **Bài 1:**  -G/v ghi nội dung bài 1 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  -Y/c 2 h/s đổi chéo vở kiểm tra  \* **Bài 2:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét.  \*Bt nâng cao  Bài 1 :Hằng có 37 quyển vở.Nếu số vở của Hằng tăng thêm 5 quyển thì bằng số vở của Nga gấp lên 2 lần.Hỏi Nga có bao nhiêu quyển vở ?  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  **Bài 2 :**Hiệu hai số là 175,kém số lớn 298 đơn vị.Tìm số lớn  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  **Chính tả**  \* **Bài 1:**  - YC h/s làm bài.  -Gọi hs nhận xét.  \* **Bài 2:**  - YC h/s làm bài.  -Gọi hs nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  -Nhận xét giờ học. | - H/s lắng nghe.  - H/s đọc yêu cầu bài 1.  - H/s làm bài.  Ngày thứ hai bán được số kg gạo là:  234 - 79 = 155 (kg)  Cả hai ngày bán được số kg gạo là:  234 + 155 = 389(kg)  Đáp số:389 kg gạo  -Hs đọc đề bài.  - HS làm bài.  Số học sinh nam là:  108 : 3 = 36(học sinh)  Số học sinh nữ có là:  108 – 36 = 72(học sinh)  Đáp số:72 học sinh  -Hs làm bài:  2 lần số vở của Nga là:  37 + 5 = 42(quyển)  Nga có số quyển vở là:  42 : 2 = 21(quyển)  Đáp số:21 quyển  -Hs làm bài  Số lớn là :  175 + 298 = 473  Đáp số : 473  -Hs làm bài:  Hàng rào-dồi dào-mưa rào-dào dạt  Bánh dẻo-múa dẻo-dẻo dai-rẻo cao  Cặp da- da diết-ra vào-ra chơi  -Hs làm bài:  Thầy giáo giảng bài  Cô dạy em tập viết  Ăn mặc giản dị  Suối chảy róc rách |

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

Ngày soạn: Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ngày dạy: Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2016

**ĐẠO ĐỨC**

**BIẾT ƠN THƯƠNG BINH LIỆT SĨ(TIẾT 2)**

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. |

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

**HƯỚNG DẪN HỌC**

**TOÁN+LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

I **Mục tiêu:**

Giúp hs:

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

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

- Ôn mẫu câu Ai thế nào ?

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  30’  2’ | 1.**Giới thiệu bài:**  2. **Bài mới.:**  **Toán:Cùng em học Toán**  \* **Bài 1:**  -G/v ghi nội dung bài 1 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  -Y/c 2 h/s đổi chéo vở kiểm tra  \* **Bài 2:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét.  **Bt nâng cao**  Bài 4(tr 88) :    -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  Bài 5(tr 89)  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  **Luyện từ và câu:Cùng em học Tiếng Việt**  \* **Bài 1:**  - YC h/s làm bài.  -Gọi hs nhận xét.  \* **Bài 2:**  - YC h/s làm bài.  -Gọi hs nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  -Nhận xét giờ học. | - H/s lắng nghe.  - H/s đọc yêu cầu bài 1.  - H/s làm bài:  - Hs làm bài.  65 +( 9 x 4 ) = 65 + 36  =101  18 x (3+5) = 18 x 8  = 144  - H/s làm bài:  25 x 9 x 4 = 225 x 4  = 900  666 : 3 : 2 = 222 : 2  = 111  - HS làm bài  Mỗi xe có số khách là:  7-1 = 6 (người)  Ta có phép chia:  35 : 6 = 5 (dư 5)  Vậy cần ít nhất số xe là:  5 + 1 = 6(xe)  Đáp số: 6 xe  - HS làm bài.  số dầu ở thùng thứ nhất là:  42 : 7 = 6(l)  số dầu ở thùng thứ hai là:  12- 8 = 4 (l)  Thùng thứ hai có số l dầu là:  4 x 8 = 32(l)  Đáp số:32 l dầu  - HS làm bài.  Khoanh vào C  - HS làm bài. |

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

Ngày soạn: Thứ sáu ngày 23tháng 12 năm 2016

Ngày dạy: Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2016

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**ÔN TẬP HỌC KÌ I**

**I. Mục tiêu :** Sau bài học HS biết .

- Kể tên các cơ quan trong cơ thể người .

- Nêu chức năng của 1 trong những cơ quan : Hô hấp, tuần hoàn, bài tiét nước tiểu,  thần kinh .

**II. Đồ dùng dạy học :**

- Hình các cơ quan trong cơ thể

**III. Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 30'  **2'** | **1. Hoạt động 1**: Chơi trò chơi : Ai đúng ai nhanh  ***\* Mục tiêu***: Thông qua trò chơi, HS thể hiện được tên và chức năng của các bộ phận của từng cơ quan trong cơ thể .  ***\* Tiến hành :***  + Bước 1 : GV treo tranh vẽ các cơ quan trong cơ thể lên bảng  - GV dán 4 tranh vẽ các cơ quan : hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu , thần kinh lên bảng ( hình câm )  -> GV chốt lại những nhóm có ý kiến đúng .  - GV nhận xét và kết quả học tập của HS để định đánh giá cuối kì 1 của HS thật chính xác .  **2. Củng cố dặn dò :**  - GV nhận xét giờ học. | - HS quan sát  - HS thảo luận nhóm 2 ra phiếu  - HS nối tiếp nhau ( 4 Nhóm ) lên thi điền các bộ phận của cơ quan.  - Nhóm khác nhận xét  - HS trình bày chức năng và giữ vệ sinh các cơ quan đó .  - HS nhận xét  - Nêu ND bài |

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

**ANH VĂN**

Giáo viên Anh văn soạn

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

**HƯỚNG DẪN HỌC**

**TOÁN+CHÍNH TẢ**

I **Mục tiêu:**

Giúp hs:

- BiÕt được đặc điểm của hình chữ nhật.

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  30’  2’ | 1.**Giới thiệu bài:**  2. **Bài mới.:**  **Toán:**  \* **Bài 1:**  -G/v ghi nội dung bài 1 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  -Y/c 2 h/s đổi chéo vở kiểm tra.  \* **Bài 2**:  -G/v ghi nội dung bài 2 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  -Y/c 2 h/s đổi chéo vở kiểm tra.  BT nâng cao :  \* **Bài 3: (tr 90)**  -G/v ghi nội dung bài 1 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 4(tr90)**  -G/v ghi nội dung bài 2 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  **Chính tả:**  \* **Bài 1:**  - YC h/s viết bài.  -Nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  -Nhận xét giờ học. | -Hs làm bài.  Có 5 hình chữ nhật  Có 12 góc vuông  -Hs làm bài.  -Hs làm bài.  Có 9 hình vuông  -Hs làm bài.  Có 1 hình chữ nhật  Có 7 hình tam giác  Có 2 hình vuông  -Hs viết bài |

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

Ngày soạn: Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ngày dạy: Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016

**ĐỌC SÁCH**

**ĐỌC CÁC TÀI LIỆU VỀ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC:CA DAO,DÂN CA,TỤC NGỮ**

**I. Mục tiêu:**

- HS có thêm kiến thức về kho tàng tuc ngữ, ca dao, dân ca, … của nhân dân ta từ xa xưa.

- HS có ý thức giữ gìn và bảo tồn truyền thống văn hóa cảu dân tộc

- HS thuộc một vài bài ca dao, tục ngữ, …

**II. Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 2’  30’  2’ | **1. Ổn định tổ chức:**  - GV cho HS hát một bài dân ca  **2. Các hoạt động chủ yếu:**  \* Tìm đọc sách  - Nêu yêu cầu của tiết học  - Hướng dẫn cho HS lấy sách theo đúng chủ đề của tiết học.  - Chia nhóm và yêu cầu các nhóm tự tìm đọc các thông tin cần thiết .  - Yêu cầu tổ trưởng điều khiển nhóm mình hoạt động  - Theo dõi và hướng dẫn HS đọc.  - Yêu cầu HS nào cũng phải đọc thông tin trong báo và trao đổi.  \* Thực hành  - Yêu cầu HS nêu những thông tin mình đã đọc được trong sách, báo, ...  - Yêu cầu HS dựa vào những thông tin tìm được viết thành 1 đoạn văn ngắn.  - Cho HS trình bày đoạn văn đó.  - Tổ chức cho HS học thuộc lòng một số bài ca dao, dân ca, tục ngữ, ...  - Cho HS đọc thuộc trước lớp.  - Kết luận  **4. Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị bài sau | -HS hát  - Lắng nghe  - Lắng nghe  - HS lấy sách theo hướng dẫn của nhân viên thư viện.  - Các nhóm đọc báo theo yêu cầu.  - Nhóm trưởng yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm đều phải tìm đọc các thông tin trong báo.  - HS trao đổi với nhau về các thông tin trong báo mà mình đọc được.  - Từng HS viết đoạn văn  - HS đọc đoạn văn trước cả lớp  - HS đọc thuộc bài ca dao, dân ca mà mình thích.  - HS nghe  - HS nghe |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

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

**HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ**

**SINH HOẠT THEO CHỦ ĐIỂM : CỬ CHỈ ĐẸP**

**I. Mục tiêu :**

1. Học sinh nhận thấy cần có những cử chỉ đẹp khi giao tiếp với mọi người.

2. Học sinh có kĩ năng thể hiện những cử chỉ đẹp khi giao tiếp với mọi người như:

3. Học sinh tự tin khi có những cử chỉ đẹp với mọi người ở mọi lúc, mọi nơi.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  30’  2’ | **1 ,Giới thiệu bài :**  *Bước 1 :* GV gợi mở cho HS nhắc lại kiến thức quan đến cử chỉ đẹp  *Bước 2 :* GV giới thiệu bài học, ghi tên bài  **2,Bài mới :**  *\* Mục tiêu :* Giúp HS nhận thấy biểu hiện của cử chỉ đẹp khi giao tiếp với mọi người.  \* *Các bước tiến hành :*  *Bước 1:* GV cho HS quan sát tranh  *Bước 2 :* HS trình bày  *Bước 3 :* GV hướng dẫn HS rút ra lời khuyên  *Bước 4:* GV liên hệ  **3, Củng cố dặn dò:**  - Nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị bài sau | - Cách đi, đứng của em.  - Các bạn trong tranh có những cử chỉ đẹp nào ?  Tranh 1 : Lan vui vẻ khi nói chuyện với mọi người.  Tranh 2 : Sơn giơ tay ngay ngắn khi muốn phát biểu.  Tranh 3 : Hoa đứng lại, cúi đầu khi nói lời chào cô giáo.  Tranh 4 : Các bạn vỗ tay để bày tỏ sự tán thưởng, khâm phục người nghệ sĩ. |

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

**HƯỚNG DẪN HỌC**

**TOÁN+TẬP LÀM VĂN**

I **Mục tiêu:**

Gióp häc nhận biết được hình vuông.

- Rèn kĩ năng viết một bức thư về thành thị.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  30’  2’ | 1.**Giới thiệu bài:**  2. **Bài mới.:**  **Toán:Cùng em học Toán**  \* **Bài 1:**  -G/v ghi nội dung bài 1 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét  -Y/c 2 h/s đổi chéo vở kiểm tra.  \* **Bài 2:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1hs làm bài.  -Nhận xét.  \*BT nâng cao  \* **Bài 1 :** Tìm một số biết rằng số đó gấp 2 lần rồi bớt 50 thì được 100  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 2 :** Ba bạn An, Thu,Cúc cùng nhau đi mua vở.Tổng số vở của An và Thu mua là 27 quyển ;tổng số vở của Thu và Cúc là 29 quyển ;tổng số vở của An và Cúc là 32 quyển.Hỏi cả ba bạn mua tất cả bao nhiêu quyển vở ?  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  **Tập làm văn:**  \* **Bài 1:**  -Gọi 4 hs đọc đề bài.  -Yêu cầu hs viết  -Nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  -Nhận xét giờ học. | - H/s lắng nghe.  - H/s đọc yêu cầu bài 1.  - H/s làm bài.  Có 10 hình vuông  - Hs đổi vở.  -Hs đọc đề bài.  - HS làm bài.  Có 9 hình vuông  -1 hs làm bài:  Gọi số cần tìm là X,ta có :  X x 2 – 50= 100  X x 2 = 100 + 50  X x 2 = 150  X = 150 : 2  X = 75  -1 hs làm bài:  Tổng số vở của 3 bạn là :  (27+29+32) : 2 = 44(quyển)  Đáp số :44 quyển vở  -Hs đọc.  -Hs viết |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Duyệt của Tổ trưởng | Nhận xét của Ban giám hiệu |

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

**Tuần 18**

Ngày soạn: Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ngày dạy: Thứ hai ngày 2 tháng 1 năm 2017

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**ÔN TẬP HỌC KÌ I**

**I. Mục tiêu :** Sau bài học HS biết .

- Kể tên các cơ quan trong cơ thể người .

- Nêu chức năng của 1 trong những cơ quan : Hô hấp, tuần hoàn, bài tiét nước tiểu,  thần kinh .

**II. Đồ dùng dạy học :**

- Hình các cơ quan trong cơ thể

**III. Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 30'  **2'** | **1. Hoạt động 1**: Chơi trò chơi : Ai đúng ai nhanh  ***\* Mục tiêu***: Thông qua trò chơi, HS thể hiện được tên và chức năng của các bộ phận của từng cơ quan trong cơ thể .  ***\* Tiến hành :***  + Bước 1 : GV treo tranh vẽ các cơ quan trong cơ thể lên bảng  - GV dán 4 tranh vẽ các cơ quan : hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu , thần kinh lên bảng ( hình câm )  -> GV chốt lại những nhóm có ý kiến đúng .  - GV nhận xét và kết quả học tập của HS để định đánh giá cuối kì 1 của HS thật chính xác .  **2. Củng cố dặn dò :**  - GV nhận xét giờ học. | - HS quan sát  - HS thảo luận nhóm 2 ra phiếu  - HS nối tiếp nhau ( 4 Nhóm ) lên thi điền các bộ phận của cơ quan.  - Nhóm khác nhận xét  - HS trình bày chức năng và giữ vệ sinh các cơ quan đó .  - HS nhận xét  - Nêu ND bài |

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

**ANH VĂN**

Gv anh văn soạn

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

**HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ**

**HOẠT ĐỘNG 1 : TIỂU PHẨM : “LÌ XÌ”**

**1. Mục tiêu hoạt động:**

- HS hiểu : Lì xì (mừng tuổi) là phong tục cổ truyền của ngày Tết Người lớn thường tặng trẻ em tiền, bỏ trong một bao giấy đỏ, kèm theo những lời chúc sức khỏe , chúc học hành tiến bộ.

- Giáo dục HS biết sử dụng hợp lí tiền lì xì.

**2. Quy mô hoạt động**- Tổ chức theo quy mô lớp .

**3. Tài liệu và phương tiện**

**-**Tranh ảnh quang cảnh ngày tết

II. **Các hoạt động dạy học**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 3'  15'  10'  5' | ***Bước 1: GV Chuẩn bị***  - GV phổ biến trước phong tục sau giao thừa có tục mừng tuổi chúc Tết ,lì xì.  - Một số bạn có tiền mừng tuổi đã sử dụng khoản tiền đó theo cách riêng của mình.  ***Bước 2:*** Tiến hành thi  Tuyên bố lí do   * Thông qua chương trình cuộc thi * Vì sao bạn Bốp muốn bố mẹ đưa tiền mừng tuổi cho mình? * Sau đây là cách nghĩ của bạn ỉn và Cún ;Em đồng ý với cách nghĩ nào?   ***Bước 3: Nhận xét - Đánh giá***  - GV hướng dẫn cả lớp bầu chọn theo các tiêu trí đã đề ra  - Có lời hứa  **GV kết luận**  ***Bước 4: Tổng kết, đánh giá:***  - Gv nhận xét ý thức, thái độ tham gia hoạt động của HS. | -Chuẩn bị một số câu chúc tết    -Đại diện nhóm phát biểu ý kiến của nhóm.  HS bình chọn nhóm nhất |

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

**HƯỚNG DẪN HỌC**

**TOÁN+TẬP ĐỌC**

I **Mục tiêu:**

Giúp học sinh biết vËn dông qui t¾c tÝnh chu vi hình chữ nhật ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan.

- 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 Quê hương.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  30’  2’ | 1.**Giới thiệu bài:**  2. **Bài mới.:**  **Toán:Cùng em học Toán:**  \* **Bài 1:**  -G/v ghi nội dung bài 1 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  -Y/c 2 h/s đổi chéo vở kiểm tra.  \* **Bài 2:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét  -Gọi hs nhận xét.  BT nâng cao :  **Bài 1 :Tìm X**  X x 6 + X x 3 = 142 – 97  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.    **Bài 2:** **Bài 1 :Tìm X**  X x 9 - X x 2 = 41 + 22  -Gọi 1 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  **Tập đọc:**  -Đọc từng đoạn trước lớp.  \* Đọc nhóm.  - Mỗi nhóm đọc 1 đoạn.  - Gv theo dõi.  \* Đọc đồng thanh.  3. **Tìm hiểu bài** :  - YC h/s đọc theo đoạn rồi trả lời câu hỏi  - GV nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  -Nhận xét giờ học. | - H/s lắng nghe.  - H/s đọc yêu cầu bài 1.  - H/s làm bài.  a,Chu vi hình chữ nhật là:  (12+9) x 2 = 42(cm)  Đáp số:42 cm  2m 5 cm = 205 cm  b, Chu vi hình chữ nhật là:  (205+8 ) x 2 = 426(cm)  Đáp số:426 cm  - H/s làm bài.  2dm 7 cm = 27 cm  Chiều rộng hình chữ nhật là:  27 : 3 = 9 (cm)  Chu vi hình chữ nhật là:  (27 + 9) x 2 = 72 (cm)  Đáp số:72 cm  -Hs đọc đề bài.  - HS làm bài:  X x 6 + X x 3 = 142 – 97  X x (6+ 3) = 45  X x 9 = 45  X = 45 : 9  X = 5  -Hs đọc.  - HS làm bài:  X x 9 - X x 2 = 41 + 22  X x (9 – 2) = 63  X x 7 = 63  X = 63 : 7  X = 9  -Hs trả lời câu hỏi. |

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

Ngày soạn: Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ngày dạy: Thứ ba ngày 3 tháng 1 năm 2017

**THỦ CÔNG**

**CẮT DÁN CHỮ VUI VẺ (TIẾT 2 )**

I. **Mục tiêu** :

- HS biết vận dụng kĩ năng kẻ, cắt, dán chữ đã học để cắt dán chữ.

- Kẻ, cắt, dán được chữ vui vẻ đúng quy trình kĩ thuật

- HS yêu thích sản phẩm cắt, dán chữ.

II. **Đồ dùng dạy học**:

- Mẫu chữ vui vẻ, kéo, thước, bút chì, hồ dán.

III. **Các hoạt động dạy học**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hoạt động của thầy | Hoạt động của trũ |
| 2'  30'  2' | 1. **Kiểm tra bài cũ**:  - GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS; nhận xét chung  2**. Dạy bài mới** :  a, Giới thiệu bài  - GV giới thiệu bài ghi bảng  b, HD thực hành:  \* HĐ1: Thực hành  - GV nêu lại các bước kẻ, cắt dán chữ  - Bước 1: Kẻ, cắt, dán chữ và dấu hỏi  - Bước 2: Dán chữ vui vẻ  - GV giúp đỡ HS còn lúng túng, nhắc HS dán chữ cho cân đối  - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS  3. **Củng cố dặn dò**: `  - GV nhận xét. | - HS nghe giới thiệu  - 3 HS nhắc lại cách kẻ, cắt dán chữ theo quy trình kĩ thuật  - HS thực hành theo nhóm.  - HS trưng bày và nhận xét sản phẩm. |

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

**CHÍNH TẢ**

**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 .  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 . |

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

**HƯỚNG DẪN HỌC**

**TOÁN+CHÍNH TẢ**

I **Mục tiêu:**

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

- Làm đúng bài tập tìm những từ có âm đầu là n/l.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  30’  2’ | 1.**Giới thiệu bài:**  2. **Bài mới.:**  **Toán:**  \* **Bài 1:**  -G/v ghi nội dung bài 1 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  -Y/c 2 h/s đổi chéo vở kiểm tra  \* **Bài 2:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét.  \*Bt nâng cao  Bài 2(tr 93)    -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  **Bài 4 (tr 93)**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  **Chính tả**  \* **Bài 1:**  - YC h/s làm bài.  -Gọi hs nhận xét.  \* **Bài 2:**    3. **Củng cố, dặn dò:**  -Nhận xét giờ học. | - H/s lắng nghe.  - H/s đọc yêu cầu bài 1.  - H/s làm bài.  Chu vi hình vuông là:  100 x 4 = 400 (cm)  Đáp số:400cm  -Hs đọc đề bài.  - HS làm bài.  Cạnh hình vuông là:  92 : 4 = 23(cm)  Đáp số: 23 cm  -Hs làm bài:  2dam 8m = 28 m  Chu vi hình chữ nhật là:  (36 + 28) x 2 = 128 (m)  Cạnh hình vuông là:  128 : 4 = 64(m)  Đáp số:64 m  -Hs làm bài  Chu vi hình vuông là :  36 x 4 = 144(m)  Nửa chu vi hình chữ nhật là:  144 : 2 = 72(m)  Chiều rộng hình chữ nhật là:  72 – 40 = 32(m)  Đáp số: 32m  -Hs làm bài:  Lạc đường/thịt nạc  Khúm núm/lúm đồng tiền  Nỗi niềm/lỗi sai  Nàng tiên/làng quê |

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

Ngày soạn: Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ngày dạy: Thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2017

**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 .

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. |

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

**HƯỚNG DẪN HỌC**

**TOÁN+LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

I **Mục tiêu:**

Giúp hs:

- RÌn kÜ n¨ng tÝnh chu vi hình chữ nhật vµ chu vi hình vuông.

- Ôn mẫu câu Ai là gì?

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  30’  2’ | 1.**Giới thiệu bài:**  2. **Bài mới.:**  **Toán:Cùng em học Toán**  \* **Bài 1:**  -G/v ghi nội dung bài 1 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  -Y/c 2 h/s đổi chéo vở kiểm tra  \* **Bài 2:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 2 hs làm bài.  -Nhận xét.  **Bt nâng cao**  Bài 1 :Tính nhanh  10 + 12 + 14 +16 +18 +20  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  Bài 2 :Một cửa hàng lương thực có một số gạo.Nếu cửa hàng đó bán đi 50 kg thì số gạo còn lại đủ chia vào 15 túi,mỗi túi 5 kg.Hỏi cửa hàng có bao nhiêu kg gạo :  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  **Luyện từ và câu:**  \* **Bài 1:**Gạch một gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi:Ai(cái gì)?,hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì? trong mỗi câu sau:  a,Trường học là ngôi nhà thứ hai của em  b,Cô giáo là người mẹ hiền  c,Sách bút là người bạn của chúng em  - YC h/s làm bài.  -Gọi hs nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  -Nhận xét giờ học. | - H/s lắng nghe.  - H/s đọc yêu cầu bài 1.  - H/s làm bài:  Chu vi hình chữ nhật là:  (14 + 6 ) x 2 = 40 (cm)  Đáp số: 40cm  - Hs làm bài.  Chu vi hình vuông là:  30 x 4 = 120(cm)  Đáp số: 120 cm  - H/s làm bài:  10 + 12 + 14 +16 +18 +20  =(10 + 20) + (12 + 18) +(14 + 16 )  = 30 + 30 +30  = 90  - HS làm bài.  Số gạo có trong 15 túi là:  5 x 15 = 75 (kg)  Cửa hàng có số kg gạo là:  75 + 50 = 125 (kg)  Đáp số:125 kg  - HS làm bài.  - HS làm bài.  a,Trường học là ngôi nhà thứ hai của em  b,Cô giáo là người mẹ hiền  c,Sách bút là người bạn của chúng em |

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

Ngày soạn: Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ngày dạy: Thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2017

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**VỆ SINH MÔI TRƯỜNG**

I. **Mục tiêu**: Sau bài học, HS biết :

- Nêu tác hại của người và gia súc phóng uế bừa bãi đối với môi trường và sức  khoẻ con người.

- Những hành vi đúng để giữ nhà tiêu hợp vệ sinh

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Các hình trang 70,71 - SGK

III. **Hoạt động dạy học**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hoạt động của thầy | Hoạt động của trũ |
| 3'  1'  15'  15'  2' | 1. **KT bài cũ**:  - KT sách vở của h/s  1**. Dạy bài mới**  a. GT bài ghi bảng  - GV giới thiệu bài ghi bảng  b. HĐ1: Quan sát tranh  - MT: Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi đối với môi trường và sức khoẻ.  - Cách tiến hành :  - GV nhận xét và kết luận  \* KL: Phân và nước tiểu là chất cặn bã của quá trình tiêu hoá và bài tiết, chúng có mùi hôi và chứa nhiều mầm bệnh . Vậy chúng ta phải đại, tiểu tiện đúng nơi quy định  c. HĐ2: Thảo luận nhóm  - MT: Biết các loại nhà tiêu và cách sử dụng  - Cách tiến hành:  - GV nhận xét tổng kết  \* KL: Dùng nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lí phân người và động vật hợp lí sẽ góp phần phòng chống ô nhiễm môi trường không khí ,đất và nước  2. **Củng cố dặn dò**:  - GV nhận xét giờ học . | - HS quan sát hình , nhận xét những gì quan sát thấy  - HS thảo luận nhóm nêu tác hại  - 4 HS đại diện nhóm trình bày  + Ở địa phương em sử dụng loại nhà tiêu nào?  + Bạn cần làm gì để giữ nhà tiêu luôn sạch sẽ?  + Đối với vật nuôi thì cần làm gì để phân vật nuôi không làm ô nhiễm môi trường ?  - HS đại diện nhóm trả lời |

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

**ANH VĂN**

Giáo viên Anh văn soạn

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

**HƯỚNG DẪN HỌC**

**TOÁN+CHÍNH TẢ**

I **Mục tiêu:**

Giúp hs:

- BiÕt nh©n, chia c¸c sè cã ba ch÷ sè với số có một chữ số.

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  30’  2’ | 1.**Giới thiệu bài:**  2. **Bài mới.:**  **Toán:**  \* **Bài 1:Tính**  143 x 2 224 x 2  240 x 4 221 x 3  -G/v ghi nội dung bài 1 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  -Y/c 2 h/s đổi chéo vở kiểm tra.  \* **Bài 2**:**Tính**  255 : 5 336 : 3  639 : 9 486 :4  -G/v ghi nội dung bài 2 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  -Y/c 2 h/s đổi chéo vở kiểm tra.  BT nâng cao :  \* **Bài 1 :**Tìm X  X :7=125 (dư 4)  -G/v ghi nội dung bài 1 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 2 :**Lấy tổng của số lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục là 5 và số lẻ bé nhất có hai chữ số rồi chia cho 4 thì được số dư là bao nhiêu ?  -G/v ghi nội dung bài 2 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét.  **Chính tả:**  \* **Bài 1:**  - YC h/s viết bài.  -Nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  -Nhận xét giờ học. | -Hs làm bài.  -Hs làm bài.  -Hs làm bài.  X :7 =125 (dư 4)  X = 125 x 7 + 4  X = 879  -Hs làm bài.  Số lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục là 5 là :95  Số lẻ bé nhất có hai chữ số là 11  Tổng của hai số trên là : 95 + 11 = 106  Ta có :106 : 4 = 26 (dư 2)  Ta được số dư là 2  -Hs viết bài |

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

Ngày soạn: Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ngày dạy: Thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2017

**ĐỌC SÁCH**

**BÀI 2:ĐỌC BÁO NHI ĐỒNG**

**I. Môc tiªu:**

- Chän t×m nh÷ng bµi b¸o hay vÒ tÊm g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt cã trong b¸o ®Ó ®äc.

- §äc nh÷ng c©u truyÖn theo tËp trong b¸o nhi ®ång.

- Gi¸o dôc HS ®äc vµ lµm theo b¸o §éi.

**II. Néi dung**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 30’  3’  2’ | I,Nội dung:  -Cho HS quan s¸t quyÓn b¸o nhi ®ång vµ giíi thiÖu cho HS n¾m ®­îc :  + VÒ h×nh thøc trang trÝ cña b¸o nhi ®ång ®Ó c¸c em biÕt vµ ph©n biÖt ®­îc c¸c lo¹i b¸o kh¸c.  + VÒ néi dung cña b¸o nhi ®ång ®Òu lµ nh÷ng mÈu truyÖn vui, nh÷ng bµi b¸o vÒ g­¬ng tèt, viÖc tèt cña tuæi nhi ®ång.  + VÒ c¸ch t×m néi dung b¸o ®Ó ®äc.  - Chän mét sè bµi b¸o ®äc cho HS nghe.  - HS l¾ng nghe ®äc b¸o vµ lµm theo.  - Sau khi ®äc xong mçi bµi b¸o, hay mÈu chuyÖn ®Æt ra c©u hái cho HS tr¶ lêi nh»m gióp cho HS nhí l©u, nhí kÜ néi dung cña bµi b¸o.  - Gi¸o dôc cho HS ®äc vµ lµm theo b¸o §éi.  **III. KÕt thóc:**  - Mêi mét HS kÓ l¹i mÈu chuyÖn, hay bµi viÕt võa ®äc cho HS nghe.  - Tuyªn d­¬ng, khen ngîi em kÓ ®ã.  **3. Củng cố dặn dò:**  - GV nhận xét giờ học. | -Hs quan sát.  - HS nghe.  - HS nghe.  - HS lần lượt trả lời các câu hỏi của Gv nêu ra.  - H/s lắng nghe.  - H/s lắng nghe. |

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

**HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ**

**THI VĂN NGHỆ**

**I. Mục tiêu:**

- HS thi hát bài hát ca ngợi quê hư­ơng, đất n­ước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ.

- HS biết hát một số bài hát về Đảng và Bác Hồ.

- HS biết yêu quê hư­ơng , đất nư­ớc

**II. Nội dung:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TG | Hoạt động của thầy | Hoạt động của trũ |
| 2’  30’  3’ | 1.Ổn định tổ chức:  - GV cho HS hát.  2. Nội dung :  - GV chia lớp thành các nhóm.  - GV giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm: Mỗi nhóm tìm một bài hát về Đảng , Bác Hồ.  - Yêu cầu nhóm trưởng điều hành hoạt động của nhóm.  \*Thực hành.  - Yêu cầu các nhóm cùng tập hát theo hướng dẫn của GV.  - GV tổ chức cho HS thi biểu diễn các bài hát trước lớp.  - GV nhận xét, tuyên dương .  3. Củng cố, dặn dò:  - GV nhận xét. | - HS chia nhóm theo chỉ dẫn của GV.  - Nhóm trưởng điều hành hoạt động của nhóm .  - HS thực hiện theo hướng dẫn.  - HS nghe. |

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

**HƯỚNG DẪN HỌC**

**TOÁN+TẬP LÀM VĂN**

I **Mục tiêu:**

Gióp häc biết tính chi vi hình chữ nhật,hình vuông.

- Rèn kĩ năng viết một đoạn văn về quê hương.

II. **Các hoạt động dạy học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T/g | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| 1’  30’  2’ | 1.**Giới thiệu bài:**  2. **Bài mới.:**  **Toán:**  \* **Bài 1:**  -G/v ghi nội dung bài 1 lên bảng.  - Y/c học sinh làm bài.  -Nhận xét  -Y/c 2 h/s đổi chéo vở kiểm tra.  \* **Bài 2:**  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1hs làm bài.  -Nhận xét.  \*BT nâng cao  \* **Bài 1 :** Lúc đầu cả 3 người cùng mua chung 47 kg gạo,sau đó 3 người cùng mua thêm 10kg nữa.Hỏi mỗi người đã mua bao nhiêu kg gạo ,biết rằng số gạo mỗi người mua như nhau.  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  \* **Bài 2 :** Bao gạo thứ nhất gấp đôi bao gạo thứ hai và gấp 3 lần bao gạo thứ ba.Bao gạo thứ hai nặng 12kg.Hỏi bao gạo thứ ba nặng bao nhiêu kg ?  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  Bài 3 :Tìm X  X x 9 – X x 3 = 45 – 9  -Gọi 2 hs đọc đề bài.  -Gọi 1 hs làm bài.  -Nhận xét.  **Tập làm văn:**  \* **Bài 1:**  -Gọi 4 hs đọc đề bài.  -Yêu cầu hs viết theo gợi ý:  -Quê em ở nông thôn hay thành phố?  -Cảnh vật đáng chú ý nhất ở đó là gì?  -Món ăn đặc biệt nhất ở đó là gì?  Nếu bạn tới thăm,em sẽ đưa bạn đi những đâu?  -Nhận xét.  3. **Củng cố, dặn dò:**  -Nhận xét giờ học. | - H/s lắng nghe.  - H/s đọc yêu cầu bài 1.  - H/s làm bài.  - Hs đổi vở.  -Hs đọc đề bài.  - HS làm bài.  -1 hs làm bài:  Ba người mua tất cả số kg gạo là :  47 + 10 = 57(kg)  Mỗi người mua số kg gạo là :  57 : 3 = 19(kg)  Đáp số :19 kg  -1 hs làm bài:  Bao gạo thứ nhất nặng số kg là :  12 x 2 = 24(kg)  Bao gạo thứ ba nặng số kg là :  24 : 3 = 8(kg)  Đáp số : 8kg  -1 hs làm bài.  X x 9 – X x 3 = 45 – 9  X x ( 9 – 3 ) = 36  X x 6 = 36  X = 36 : 6  X = 6  -Hs đọc.  -Hs viết |

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT )**

**TIẾT 5 : CHIẾC ÁO LEN**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập và học thuộc lòng.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

----------------------------------------------------------------------------------------------------**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT )**

**TIẾT 5 : CHIẾC ÁO LEN**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập và học thuộc lòng.

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

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

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

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

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

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

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

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Đồng hồ để bàn, đồng hồ điện tử.

III. **Các hoạt động dạy học:**

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

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

--------------------------------------------------------------------------------- **ĐẠO ĐỨC**

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

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu:

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

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

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

II. **§å dïng d¹y häc** **:**

- Vë BT ®¹o ®øc.

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

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

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 3 : SO SÁNH – DẤU CHẤM**

I. **Mục tiêu** :

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

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

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

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ viết nội dung bài tập 2.

III. **Hoạt động dạy học** :

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

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

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 6 : MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN**

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

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

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

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

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

III. **C¸c H§ d¹y häc chñ yÕu**:

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

Thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2013 **TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 6 : MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN**

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

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

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

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

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

III. **C¸c H§ d¹y häc chñ yÕu**:

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 11 : BÀI TẬP LÀM VĂN**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học :**

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

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 7 : NGƯỜI MẸ**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học** :

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

-------------------------------------------------------------------- **ĐẠO ĐỨC**

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

I. **Môc tiªu**:

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

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

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

II.**Đồ dung dạy học:**

- Tranh minh ho¹ .

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

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

**----------------------------------------------------------------------------- ĐẠO ĐỨC**

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

I. **Môc tiªu**:

1. HS hiÓu:

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

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

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

II. **§å dïng d¹y häc** :

- Vë BT ®¹o ®øc.

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

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

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

**CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT)**

**TIẾT 15 : CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ**

I. **Mục tiêu** :

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập .

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Bảng phụ .

III. **Hoạt động dạy học :**

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

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

**TIẾT 14 : XEM ĐỒNG HỒ**

I. **Mục tiêu:**

ÂM NHẠC

GV âm nhạc soạn

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

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

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

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

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Đồng hồ để bàn, đồng hồ điện tử.

III. **Các hoạt động dạy học:**

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

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

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**LUYỆN TỪ VÀ CÂU**

**TIẾT 3 : SO SÁNH – DẤU CHẤM**

I. **Mục tiêu** :

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

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

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

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Bảng phụ viết nội dung bài tập 2.

III. **Hoạt động dạy học** :

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

-------------------------------------------------------------- **TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 13 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH**

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

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

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

- Thùc hµnh mét sè ph¶n x¹ .

II. **§å dïng d¹y häc** :

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

III: **C¸c ho¹t ®éng d¹y häc** :

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

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

**TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

**TIẾT 6 : MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN**

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

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

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

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

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

III. **C¸c H§ d¹y häc chñ yÕu**:

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

Thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2013

**THỂ DỤC**

GV thể dục soạn

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

**TOÁN**

**TIẾT 14 : XEM ĐỒNG HỒ**

I. **Mục tiêu:**

- Biết xem đồng hồ.

- Củng cố biểu tượng về thời gian.

II. **Đồ dùng dạy học:**

- Mô hình đồng hồ .

III. **Các hoạt động dạy học**:

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

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

**TẬP VIẾT**

**TIẾT 3 : ÔN CHỮ HOA B**

I. **Muc tiêu** :

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

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

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Mẫu chữ B .

III. **Hoạt động dạy học :**

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

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

**CHÍNH TẢ ( TẬP - CHÉP)**

**TIẾT 6 : CHỊ EM**

I. **Mục tiêu** **:**

- Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài.

- Củng cố cách trình bày đoạn văn.

- Viết đúng và nhớ cách viết .

- Làm đúng bài tập và học thuộc lòng.

II. **Đồ dùng dạy học :**

- Bảng phụ

III. **Hoạt động dạy học** :

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

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

Thứ sáu ngày 27 tháng 9 năm 2013

**MĨ THUẬT**

Gv mĩ thuật soạn

---------------------------------------------------------------------------- **ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 2 : GIỮ LỜI HỨA**

I. **Môc tiªu**:

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

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

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

II. **§å dïng d¹y häc** :

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

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

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

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

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

**TOÁN**

**TIẾT 15 : LUYỆN TẬP**

I. **Mục tiêu:**

- Củng cố phần bằng nhau của đv.

- Giải bài toán bằng 1 phép tính nhân.

II. **Các hoạt động dạy học**:

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

------------------------------------------------------------------------- **TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI**

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

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

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

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

**II. §å dïng d¹y häc:**

- C¸c h×nh trong SGK phóng to.

**III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

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

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

**TẬP LÀM VĂN**

**TIẾT 3 : KỂ VỀ GIA ĐÌNH**

**ĐIỀN VÀO TỜ GIẤY IN SẴN**

I. **Mục tiêu** :

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

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

II. **Đồ dùng dạy học** :

- Mẫu đơn .

III. **Hoạt động dạy học :**

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

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

**ĐẠO ĐỨC**

**BÀI 2 : GIỮ LỜI HỨA**

I. **Môc tiªu**:

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

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

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

II. **§å dïng d¹y häc** :

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

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

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

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

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

**SINH HOẠT LỚP**

**SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN**

**I.Yêu cầu :**

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

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

- Rèn kỷ năng phê và tự phê.

**II. Lên lớp:**

1.*Ổn định tổ chức*

2.*Đánh giá :*

- Sao trưởng đánh giá.

- Tổ viên phát biểu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét.

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

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

- Một số em chưa có ý thức học tập .

c.*Các hoạt động* : Thực hiện tốt.

3.*Phương hướng* :

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

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

- Vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ

4.*Sinh hoạt văn nghệ* :

5. *Dặn d*ò:

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