|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TUAÀN 35**  **Thöù hai ngaøy 19 thaùng 5 naêm 20..**  **Chào cờ**  **Thể dục**  **GV chuyên dạy**  **Tập đọc**  **TIẾT 69: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II**  **I.Muïc tieâu:**  Ñoïc troâi chaûy, löu loaùt baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc (toác ñoä ñoïc khoaûng 90 tieáng/phuùt); böôùc ñaàu bieát ñoïc dieãn caûm ñoaïn vaên, ñoaïn thô phuø hôïp vôùi noäi dung ñoaïn ñoïc. Thuoäc ñöôïc 3 ñoaïn thô, ñoaïn vaên ñaõ hoïc ôû HKII. - Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi; nhaän bieát ñöôïc theå loaïi (thô, vaên xuoâi) cuûa baøi taäp ñoïc thuoäc hai chuû ñieåm Khaùm phaù theá giôùi, Tình yeâu cuoäc soáng.  **II. Ñoà duøng daïy hoïc :** Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïcvaø HTL. Baûng phuï  I**II. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu**: | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  4’  1’  15’  15’  4’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  **C. Baøi môùi:**  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  a. Kieåm tra Taäp ñoïc vaø HTL.  b.Bài 2  **3.Cuûng coá, daën doø:** | - Cho HS hát  - Goïi 2 HS ñoïc truyeän :AÊn” Maàm ñaù”.  - Em coù nhaän xeùt gì veà nhaân vaät Traïng Quyønh?  - Nhaän xeùt cho ñieåm  - GV giới thiệu bài  - GV ñaët 1 – 2 caâu hoûi veà ñoaïn vöøa ñoïc  - GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.  - Toùm taét vaøo baûng noäi dung caùc baøi taäp ñoïc laø truyeän keå trong chuû ñieåm: Khaùm phaù theá giôùi hoaëc Tình yeâu cuoäc soáng.    - Neâu teân nhöõng baøi taäp ñoïc thuoäc hai chuû ñieåm treân:  ( Cho hs neâu mieäng tröôùc, hs khaùc boå sung)  - GV phaùt baûng nhoùm cho moät soá HS.  - GV nhaän xeùt choát keát quaû ñuùng.  - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò cho tieát hoïc sau. | -HS hát  - HS ñoïc vaø TLCH  - HS nghe  - Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi ( HS xem laïi baøi khoaûng 1-2 phuùt )  - HS ñoïc trong SGK (hoaëc ñoïc thuoäc loøng ) theo yeâu caàu trong phieáu.  HS traû lôøi  -HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp.  - HS neâu:Ñöôøng ñi Sa Pa, Traêng ôi töø ñaâu ñeán, hôn moät nghìn ngaøy voøng quanh traùi ñaát, Doøng soâng maëc aùo, Vöông quoác vaéng nuï cöôøi, Ngaém traêng, Khoâng ñeà, Con chim chieàn chieän, Tieáng cöôøi laø lieàu thuoác boå, AÊn maàm ñaù.  - HS thaûo luaän theo nhoùm ñoâi.  - Ñaïi dieän vaøi nhoùm trình baøy  - Nhoùm khaùc nhaän xeùt , boå sung  - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy :

…………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Toaùn  TIẾT 171: OÂN TAÄP VEÀ TÌM HAI SOÁ KHI BIEÁT TOÅNG HOAËC HIEÄU   VAØ TÆ SOÁ CUÛA HAI SOÁ ÑOÙ.**  **I. Muïc tieâu:**  - Giaûi ñöôïc baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát toång hoaëc hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.  **II. Chuẩn bị:** Baûng phuï keû saün nhö baøi taäp 1, 2 sgk.  **III.Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc** | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  4’  1’  30’  4’ | *A.***Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  C**.Baøi môùi**:  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  Baøi 1:  Baøi 2      Baøi 3:    **3.Cuûng coá, daën doø:** | - Cho HS hát  - Laøm BT 2(175)  - Nhaän xeùt cho ñieåm  - GV giới thiệu bài  - GV ñöa baûng phuï keû saün nhö sgk.  - Neâu caùch tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá.  -Goïi HS leân baûng laøm  - GV nhaän xeùt, choát keát quaû ñuùng  - Höôùng daãn töông töï baøi 1.  - Neâu caùch tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá  - Nhaän xeùt  - Baøi toaùn cho bieát gì? hoûi gì?  - Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn naøo?  - Neâu caùc böôùc giaûi baøi toaùn ñoù.  -GV chaám 1 soá baøi. NX    .Nhaän xeùt tieát hoïc  - Chuaån bò baøi sau. | - HS hát  - HS laøm BT  - HS nghe  - HS neâu yeâu caàu baøi taäp.  - 2 HS neâu  - HS laøm tính ôû vôû nhaùp, ñieàn keát quaû vaøo oâ troáng.  - HS thöïc hieän   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Toång hai soá | 91 | 170 | 216 | | Tæ soá cuûa 2 soá | 1/6 | 2/3 | 3/5 | | Soá beù | 13 | 68 | 81 | | Soá lôùn | 78 | 102 | 135 |   Nhaän xeùt  - HS neâu yeâu caàu.  - 2 HS neâu.  - HS laøm nhaùp. Vaøi HS chöõa baøi.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Hieäu hai soá | 72 | 63 | 105 | | Tæ soá cuûa 2 soá | 1/5 | 3/4 | 4/7 | | Soá beù | 18 | 189 | 140 | | Soá lôùn | 90 | 252 | 245 |   - HS ñoïc ñeà baøi  - HS neâu  - Tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá.  - Caùc böôùc giaûi:  + Veõ sô ñoà ñoaïn thaúng minh hoaï baøi toaùn.  + Tìm toång soá phaàn baèng nhau.  + Tìm soá thoùc ôû moãi kho.  - HS laøm vôû, 1 hs leân baûng laøm.  Baøi giaûi  Toång soá phaàn baèng nhau laø  4 + 5 = 9 ( phaàn )  Soá thoùc ôû kho thöù nhaát laø  1350 : 9 x 4 = 600 ( taán)  Soá thoùc ôû kho thöù hai laø  1350 – 600 = 750 ( taán )  Ñaùp soá : kho 1 ; 600 taán  Kho 2 ; 750 taán thoùc  - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy :

…………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lịch sử**  **KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II**  **( Đề chung của nhà trường ra )**  **Hướng dẫn học ( TNXH )**  **ÔN ĐỊA LÝ**  **I.Môc tiªu:**  - Gióp HS cñng cè vÒ :  + §Æc ®iÓm cña ®ång b»ng Duyªn H¶i miÒn Trung.  + Ng­êi d©n vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt ë ®ång b»ng Duyªn H¶i MiÒn Trung  + ThÊy ®­îc nh÷ng khã kh¨n mµ ®ång bµo miÒn Trung tr¶i qua.  II.**Chuẩn bị:** VBT  **III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:** | | | |
| **TG** | **ND - MT** | **Hoạt động của thầy** | **Hoạt động của trò** |
| 1’  4’  1’  30’  4’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC**  **C. Bài mới**  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  **3. Củng cố - Dặn dò** | - Cho HS hát  - HS nªu ghi nhí cña bµi ®äc thµnh phè HuÕ ?  - GV nhận xét, cho điểm  - GV giới thiệu bài  - Cho HS quan s¸t l­îc ®å h×nh 1 vµ t×m vÞ trÝ thµnh phè.  1. §µ N½ng - thµnh phè c¶ng  + H§1: Lµm viÖc theo nhãm  B1: Cho HS quan s¸t l­îc ®å vµ nªu  - VÞ trÝ cña thµnh phè §µ N½ng  - §µ N½ng cã nh÷ng c¶ng nµo ?  - Cho biÕt nh÷ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng nµo cã thÓ ®Õn §µ N½ng ?  B2: Gäi häc sinh nªu  - GV nhËn xÐt vµ bæ xung  2. §µ N½ng - trung t©m c«ng nghiÖp  + H§2: Cho HS lµm viÖc theo cÆp  B1: Cho HS ®äc s¸ch gi¸o khoa  - Em h·y kÓ tªn mét sè lo¹i hµng ho¸ ®­îc ®­a ®Õn §µ N½ng vµ tõ §µ N½ng ®­a ®i c¸c n¬i kh¸c b»ng tµu biÓn.  B2: §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o  - GV nhËn xÐt vµ bæ sung  3. §µ N½ng - ®Þa ®iÓm du lÞch  + H§3: Cho HS lµm viÖc theo cÆp  B1: Cho HS quan s¸t h×nh 1 vµ hái  - Nh÷ng ®Þa ®iÓm nµo cña §µ N½ng thu hót nhiÒu kh¸c du lÞch  B2: §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy  - KÓ tªn c¸c khu du lÞch cña §µ N½ng.  - GV nhËn xÐt giờ học | - H¸t  - Vµi em tr¶ lêi  - NhËn xÐt vµ bæ xung  - HS nghe  - HS quan s¸t l­îc ®å  - §µ N½ng n»m ë phÝa nam ®Ìo H¶i V©n, bªn s«ng Hµn vµ vÞnh §µ N½ng, b¸n ®¶o S¬n Trµ  - §µ N½ng cã c¶ng biÓn Tiªn Sa vµ c¶ng s«ng Hµn  - Häc sinh nªu  - HS ®äc SGK vµ nªu  - Hµng ho¸ ®­îc ®­a ®Õn lµ « t«, m¸y mãc, thiÕt bÞ, hµng may mÆc, ®å dïng sinh ho¹t  - Hµng ®­a ®i lµ vËt liÖu x©y dùng, ®¸ mü nghÖ, v¶i may quÇn ¸o, h¶i s¶n  - HS quan s¸t vµ th¶o luËn  - §µ N½ng cã nhiÒu b·i biÓn ®Ñp liÒn kÒ nói non n­íc ( Ngò Hµnh S¬n ), b¶o tµng Ch¨m, ...  - HS nêu  - HS nghe |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hướng dẫn học Toán**  **TIẾT 1: ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỶ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ**  **I. Mục tiêu**:  - Giaûi ñöôïc baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát toång hoaëc hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.  **II. Chuẩn bị:** Sách cùng em học Toán  **III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:** | | | |
| **TG** | **ND - MT** | **Hoạt động của thầy** | **Hoạt động của trò** |
| 1’  4’  1’  30’  4’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC**  **C. Bài mới**  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  **Bài 1**  **Bài 2**  **3. Củng cố - Dặn dò** | - Cho HS hát  - Cho HS lên chữa bài 4  - Gv nhận xét, cho điểm  -GV giới thiệu bài  - Cho HS đọc đề bài  - Cho HS làm bài  - Cho HS lên chữa bài  - GV nhận xét, cho điểm  - Cho HS đọc đề bài  - Cho HS làm bài  - Cho HS lên chữa bài  - GV nhận xét, cho điểm  - GV nhận xét giờ học | - HS hát  - 1HS lên chữa bài  -HS nghe  - HS đọc đề bài  - HS làm bài  - HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, chữa bài vào vở  Bài giải  Cả hai lớp có số học sinh là:  27 + 33 = 60 ( học sinh )  Lớp 4A mua số vở là:  720 : 60 x 27 = 324 ( quyển )  Lớp 4B mua số vở là:  720 – 324 = 396 ( quyển )  Đáp số: Lớp 4A: 324 quyển  Lớp 4B: 396 quyển  - HS đọc đề bài  - HS làm bài  - HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, chữa bài vào vở  Bài giải  Hiệu số phần bằng nhau là:  8 – 1 = 7 ( phần )  4 năm trước ông có số tuổi là:  56 : 7 x 8 = 64 ( tuổi )  4 năm trước cháu có số tuổi là:  64 – 56 = 8 ( tuổi )  Hiện nay ông có số tuổi là:  64 + 4 = 68 ( tuổi )  Hiện nay cháu có số tuổi là:  8 + 4 = 12 ( tuổi )  Đáp số: Ông 68 tuổi, cháu 12 tuổi  - HS nghe |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thöù ba ngaøy 20 thaùng 5 naêm 20..**  **Chính tả**  **TIẾT 35: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II**  **I. Muïc tieâu:**  - Möùc ñoä yeâu caàu veà kó naêng ñoïc nhö ôû Tieát 1. - Naém ñöôïc moät soá töø ngöõ thuoäc hai chuû ñieåm ñaõ hoïc (Khaùm phaù theá giôùi, Tình yeâu cuoäc soáng); böôùc ñaàu giaûi thích ñöôïc nghóa töø vaø ñaët caâu vôùi töø ngöõ thuoäc hai chuû ñieåm oân taäp.  **II. Chuẩn bị:** Phieáu ghi teân töøng baøi taäp ñoïc.  **III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:** | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  4’  1’  30’  4’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  **C.Baøi môùi:  1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  a.Kiểm tra tập đọc và HTL  b.Höôùng daãn laøm baøi taäp:  **3.Cuûng coá, daën doø:** | - Cho HS hát  - Neâu teân caùc baøi LTVC ôû 2 chuû ñieåm Khaùm phaù theá giôùi vaø Tình yeâu c/s?  - Nhaän xeùt  - GV giới thiệu bài  **-** GV ñaët 1 caâu hoûi veà ñoaïn vöøa ñoïc, HS traû lôøi,  - GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.  - GV chia nhoùm, giao vieäc:  + Nhoùm 1: Thoáng keâ caùc töø ngöõ thuoäc chuû ñieåm Khaùm phaù theá giôùi.  + Nhoùm 2: Tìm töø ngöõ thuoäc chuû ñieåm Tình yeâu cuoäc soáng.  - GV choát lôøi giaûi ñuùng: Töø ngöõ noùi veà hoaït ñoäng du lòch, thaùm hieåm. Töø ngöõ noùi veà tình yeâu cuoäc soáng.  - Baøi 3: Giaûi nghóa moät trong soá caùc töø vöøa thoáng keâ ñöôïc ôû baøi taäp 2 vaø ñaët caâu vôùi töø ngöõ aáy.  - GVNX, ñaùnh giaù  - GV nhaän xeùt tieát hoïc | - HS hát  - HS neâu  - HS nghe  - Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi  - HS ñoïc trong SGK (hoaëc ñoïc thuoäc loøng) theo yeâu caàu trong phieáu.  - HS neâu yeâu caàu cuûa BT  - HS laøm baøi treân baûng nhoùm.  - Caùc nhoùm tröng baøy keát quaû.  - HS söû duïng töø ñieån giaûi nghóa moät soá töø ngöõ: Du lòch, thaùm hieåm, laïc quan, yeâu ñôøi...  - HS noái tieáp ñoïc caâu cuûa mình.  - Lôùp nhaän xeùt.  - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Âm nhạc**  **GV chuyên dạy**  **Toaùn  TIẾT 172: LUYỆN TẬP CHUNG**  **I. Muïc tieâu:**  Vaän duïng ñöôïc boán pheùp tính vôùi phaân soá ñeå bieát giaù trò cuûa bieåu thöùc vaø tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính.  - Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên veà tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.  **II. Chuẩn bị:** Bảng nhoùm  I**II.Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc** | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  4’  1’  30’  4’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  **C.Baøi môùi:  1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  Baøi 1  Baøi 2:    Baøi 3:  Baøi 5:      **3.Cuûng coá, daën doø**: | - Cho HS hát  - Cho HS laøm BT 4 .  - Nhaän xeùt cho ñieåm  - GV giới thiệu bài    - Neâu teân tænh vaø dieän tích töông öùng vaø so saùnh dieän tích caùc tænh roài saép xeáp.  - GV choát lôøi giaûi ñuùng  - Tænh naøo coù DT lôùn nhaát? DT beù nhaát?  - Neâu thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính trong bieåu thöùc khoâng coù daáu ngoaëc ñôn?    - GV choát lôøi giaûi ñuùng.  - Tìm x  - Neâu caùch tìm thaønh phaàn soá bò tröø vaø soá bò chia chöa bieát?  - HS vaø GV nhaän xeùt, choát keát quaû ñuùng.  - Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì?  - Neâu caùc böôùc giaûi baøi toaùn tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá.  - Nhaän xeùt chung tieát hoïc  - Chuaån bò baøi sau | - HS hát  - 1HS thöïc hieän  - HS nghe  - HS neâu yeâu caàu baøi toaùn.  - HS xem baûng SGK vaø laøm vieäc caù nhaân.  - HS chöõa baøi.  -Kon Tum, Laâm Ñoàng, Gia Lai, Ñaéc Laéc  - Nhaän xeùt  - HS traû lôøi  - Thöïc hieän töø traùi sang phaûi ñoái vôùi pheùp tính chæ coù coäng, tröø hoaëc nhaân, chia  Nhaân, chia tröôùc coäng, tröø sau ñoái voái caùc pheùp tính coù caû coäng, tröø, nhaân, chia.  - HS laøm giaáy nhaùp  - 1 soá HS leân baûng chöõa baøi.    b)  c)    Nhaän xeùt baøi  - HS neâu y/c  - HS traû lôøi.  - HS töï laøm baøi. HS chöõa baøi  x -  x :  x =  x = 8 x  x =  x = 2  - Thuoäc daïng toaùn: Tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá.  - HS neâu vaø giaûi vaøo vôû:  Baøi giaûi  Hieäu soá phaàn baøng nhau laø  6 – 1 = 5 ( phaàn )  Tuoåi con laø: 30 : 5 = 6 ( tuoåi )  Tuoåi boá laø: 30 + 6 = 36 ( tuoåi )  Đáp số: Con: 6 tuoåi  Boá: 36 tuoåi.  - HS thöïc hieän |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Luyện từ và câu**  **TIẾT 69: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II**  **I. Muïc tieâu:**  Möùc ñoä yeâu caàu veà kó naêng ñoïc nhö ôû Tieát 1. - Döïa vaøo ñoaïn vaên noùi veà moät caây cuï theå hoaëc hieåu bieát veà moät loaøi caây, vieát ñöôïc ñoaïn vaên taû caây coái roõ nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät.  **II. Chuẩn bị:** Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc vaø HTL.  **III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc** | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  4’  1’  30’  4’ | ***A.*Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  **C.Bài môùi**  **1.GTB**  **2. Dạy bài mới**  a. Kieåm tra taäp ñoïc vaø HTL  b. Làm bài tập  **3.Cuûng coá, daën doø:** | - Cho HS hát  - Neâu caùc kieåu baøi vaên mieâu taû maø em ñaõ hoïc?  - Nhaän xeùt cho ñieåm  - GV giới thiệu bài    - GV ñaët 1 caâu hoûi veà ñoaïn vöøa ñoïc, HS traû lôøi, GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.  **-** Vieát ñoaïn vaên taû caây xöông roàng  - GV giuùp HS hieåu yeâu caàu cuûa baøi taäp.  - Gv löu yù HS khi vieát vaên caàn ñöa caûm xuùc cuûa mình vaøo baøi vaên ñeå baøi vaên sinh ñoäng haáp daãn ngöôøi ñoïc.  - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm nhöõng baøi vieát hay.  - Neâu nhöõng chuù yù khi vieát baøi vaên mieâu taû caây coái  - GV nhận xét giờ học  - Daën HS chuaån bò baøi sau. | - HS hát  - HS neâu  - HS nghe  - Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi  - HS ñoïc trong SGK (hoaëc ñoïc thuoäc loøng ) theo yeâu caàu trong phieáu.  - HS ñoïc noäi dung baøi taäp  quan saùt tranh minh hoaï trong SGK, aûnh caây xöông roàng.  - HS vieát ñoaïn vaên mieâu taû caây xöông roàng  - Moät soá HS ñoïc ñoaïn vaên  - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kó thuaät   TIẾT 35: LAÉP GHEÙP MOÂ HÌNH TÖÏ CHOÏN**  **I.Muïc tieâu**  Choïn ñöôïc caùc chi tieát ñeå laép gheùp moâ hình töï choïn.  - Laép gheùp ñöôïc moät moâ hình töï choïn. Moâ hình laép töông ñoái chaéc chaén, söû duïng ñöôïc  - Laép gheùp ñöôïc ít nhaát moät moâ hình töï choïn. Moâ hình laép chaéc chaén , söû duïng ñöôïc  **II. Chuẩn bị:**Maãu xe oâ toâ taûi ñaõ laép saün. Boä laép gheùp moâ hình kó thuaät .  **III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc** | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  2’  1’  25’  7’  3’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  **C. Baøi môùi:**  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  **HĐ 1:**HS thöïc haønh laép xe oâ toâ taûi    **HĐ 2:** Ñaùnh giaù saûn phaåm**.**  **3.Cuûng coá, daën doø:** | - Cho HS hát  - Neâu caùc boä phaän caàn laép khi laép oâ toâ taûi?  - GV nhận xét, đánh giá  - GV giới thiệu bài  - HS choïn chi tieát:  - GV kieåm tra vaø giuùp ñôõ HS choïn ñuùng vaø ñuû chi tieát ñeå laép xe oâ toâ taûi .  \* Laép töøng boä phaän .  - Tröôùc khi HS thöïc haønh laép töøng boä phaän, GV goïi 1 em ñoïc phaàn ghi nhôù.  - Trong quaù trình HS thöïc haønh laép töøng boä phaän, GV nhaéc caùc em löu yù moät soá ñieåm sau :  +Khi laép saøn ca bin , caàn chuù yù vò trí treân döôùi cuûa taám chöõ L vôùi caùc thanh thaúng 7 loã vaø thanh chöõ U daøi .  + Khi laép ca bin , caùc em chuù yù phaûi laép tuaàn töï ñeå ñaûm baûo ñuùng qui trình .  - GV theo doõi vaø kieåm tra quaù trình HS laép .  \*Laép raùp xe oâ toâ taûi .  - GV yeâu caàu HS ñoïc kó quy trình ñeå thöïc haønh laép raùp xe  - GV nhaéc nhôû HS löu yù caùc vò trí  - GV quan saùt HS thöïc haønh uoán naén , chænh söûa cho nhöõng HS coøn luùng tuùng. - GV ñöa ra tieâu chí ñaùnh giaù SP  - GV nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS.  - Chuaån bò giôø sau.  - GV nhận xét giờ học | - HS hát  - HS traû lôøi  - HS nghe  - HS choïn ñuùng vaø ñuû caùc chi tieát theo SGK vaø ñeå rieâng töøng loaïi vaøo laép hoäp .  - HS thöïc haønh laép töøng boä phaän.  - HS nhaéc laïi quy trình. - HS thöïc haønh laép raùp.  - HS cuøng GV ñaùnh giaù SP  - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hướng dẫn học Toán**  **TIẾT 2: LUYỆN TẬP CHUNG**  **I. Muïc tieâu**  - Vaän duïng ñöôïc boán pheùp tính vôùi phaân soá ñeå bieát giaù trò cuûa bieåu thöùc. Đổi đơn vị đo khối lượng và biết tìm số trung bình cộng  - Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên veà tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.  **II. Chuẩn bị:** Sách cùng em học Toán  **III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc** | | | |
| **TG** | **ND - MT** | **Hoạt động của thầy** | **Hoạt động của trò** |
| 1’  4’  1’  30’  4’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC**  **C. Bài mới**  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  **Bài 1**  **Bài 2**  **Bài 3**  **3. Củng cố - Dặn dò** | - Cho HS hát  - Cho HS lên chữa bài 4  - Gv nhận xét, cho điểm  -GV giới thiệu bài  - Cho HS đọc đề bài  - Cho HS làm bài  - Cho HS lên chữa bài  - GV nhận xét, cho điểm  - Cho HS đọc đề bài  - Cho HS làm bài  - Cho HS lên chữa bài  - GV nhận xét, cho điểm  - Cho HS đọc đề bài  - Cho HS làm bài  - Cho HS lên chữa bài  - GV nhận xét, cho điểm  - GV nhận xét giờ học | - HS hát  - 1HS lên chữa bài  -HS nghe  - HS đọc đề bài  - HS làm bài  - HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, chữa bài vào vở  3520 yến = 352 tạ 7 tạ 6 kg = 706 kg  5020 kg = 5 tấn 20 kg ¾ tạ = 75 kg  2 giờ ¼ giờ = 135 phút  4/5 thế kỷ= 80 năm  - HS đọc đề bài  - HS làm bài  - HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, chữa bài vào vở  79 x 11 + 2800 x 40 = 869 + 112 000  = 112 869  3 000 000 – 6475 x 16 + 234  = 3 000 000 – 103 600 + 234  = 2 896 400 + 234 = 2 896 634  - HS đọc đề bài  - HS làm bài  - HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, chữa bài vào vở  Bài giải  2 giờ đầu ô tô đi được số km là:  60 x 2 = 120 ( km )  3 giờ sau ô tô đi được số km là:  50 x 3 = 150 ( km )  Trung bình 1 giờ ô tô đi số km là  ( 120 + 150 ) : ( 2 + 3 ) = 54 ( km )  Đáp số : 54 km  - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hướng dẫn học Tiếng Việt**  **ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II**  **I.Mục tiêu**  1. Kiến thức: HS đọc bài “Vườn quả cù lao sông ’’ hiểu nội dung và trả lời một số câu hỏi có liên quan  - Làm bài tập phân biệt dấu hỏi, dấu ngã  2. Kỹ năng: Rèn cho HS kỹ năng đọc hiểu, làm bài tập chính tả  3. Thái độ: Giáo dục cho HS tính kiên trì, cẩn thận  **II. Chuẩn bị:** Sách cùng em học TV  **III. Các hoạt động dạy học chủ yếu** | | | |
| **TG** | **ND - MT** | **Hoạt động của thầy** | **Hoạt động của trò** |
| 1’  4’  1’  30’  4’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  **C. Bài mới**  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  **HĐ1:** Đọc hiểu  Bài : Vườn quả cù lao sông    **HĐ2**: Chính tả  Bài 2  Bài 3  Bài 4  Bài 5  Bài 6  **3. Củng cố - dặn dò** | - Cho HS hát  - Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho câu hỏi nào?  - GV nhận xét, cho điểm  - GV giới thiệu bài  -GV đọc bài: Vườn quả cù lao sông  - Cho HS đọc lại bài  - Cho HS làm bài vào vở  - GV nhận xét chốt bài  - Cho HS đọc bài  - Cho HS làm bài vào vở  - GV nhận xét chốt bài  - Cho HS đọc bài  - Cho HS làm bài vào vở  - GV nhận xét chốt bài  - Cho HS đọc bài  - Cho HS làm bài vào vở  - GV nhận xét chốt bài  - Cho HS đọc bài  - Cho HS làm bài vào vở  - GV nhận xét chốt bài  - Cho HS đọc bài  - Cho HS làm bài vào vở  - GV nhận xét chốt bài      - GV nhận xét giờ học | - HS hát  - 2HS nêu  -HS nghe  -HS theo dõi  -2HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo  - Cả lớp làm vào vở  - 1 HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, bổ sung  - Chữa bài đúng vào vở  - 1. d 2. b 3.b  4. a 5. c 6. a  - Cho HS đọc đề bài  - Cả lớp làm vào vở  - 1 HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, bổ sung  - Các từ cần điền theo thứ tự:  - lên, trên, trên, bênh.  - Cho HS đọc đề bài  - Cả lớp làm vào vở  - 1 HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, bổ sung  - Các từ cần điền theo thứ tự:  - giao, văn, viết, giáo, giống, dạ, giáo.  - Cho HS đọc đề bài  - Cả lớp làm vào vở  - 1 HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, bổ sung  - mềm dẻo, khỏe mạnh, xinh xinh, mong muốn, buồn tủi, nhớ nhung  - Cho HS đọc đề bài  - Cả lớp làm vào vở  - 1 HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, bổ sung  a. Trong lớp, …  b. Vì thiếu nước, …  - Cho HS đọc đề bài  - Cả lớp làm vào vở  - 1 HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, bổ sung  a. quả cảm, anh hùng, anh dũng  b. Các chú bộ đội thật là quả cảm.  - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thöù tö ngaøy 21 thaùng 5 naêm 20..**  **Kể chuyện**  **TIẾT 35: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II**  **I. Muïc tieâu:** - Nhaän bieát ñöôïc caâu hoûi, caâu keå, caâu caûm, caâu khieán trong baøi vaên; tìm ñöôïc traïng ngöõ chæ thôøi gian, traïng ngöõ chæ nôi choán trong baøi vaên ñaõ cho.  **II. Chuẩn bị:** Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc trong SGK.  **III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc** | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  4’  1’  30’  4’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  **C. Bài mới**  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới Bài 1, 2**  **Bài 3**  3**.Cuûng coá, daën doø:** | - Cho HS hát  - Neâu caùc loaïi TN ñaõ hoïc? Cho 1VD?  - Nhaän xeùt cho ñieåm  - GV giới thiệu bài    - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng.  + Caâu hoûi: *Raêng em ñau phaûi khoâng?*  + Caâu caûm: *OÂi, raêng ñau quaù!*  *Boäng raêng söng cuûa baïn aáy chuyeån sang maù khaùc roài!*  + Caâu khieán: *Em veà nhaø ñi!*  *Nhìn kìa!*  + Caâu keå: Caùc caâu coøn laïi trong baøi.  - Traïng ngöõ chæ thôøi gian traû lôøi cho caâu hoûi gì? Boå sung yù nghóa gì cho caâu?  - Traïng ngöõ chæ nôi choán traû lôøi cho caâu hoûi gì? Boå sung yù nghóa gì cho caâu?  - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng:  + Caâu coù traïng ngöõ chæ thôøi gian: Coù moät laàn, trong giôø taäp ñoïc, toâi nheùt tôø giaáy thaám vaøo moàm. Chuyeän xaûy ra ñaõ laâu.  + Caâu coù traïng ngöõ chæ nôi choán: Ngoài trong lôùp, toâi laáy löôõi ñaåy ñaåy laïi cuïc giaáy thaám trong moàm.  -Daën HS chuaån bò baøi sau  - GVnhaän xeùt tieát hoïc | - HS hát  - HS traû lôøi  - HS nghe  - 1HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 1,2  - Caû lôùp ñoïc löôùt truyeän: Coù moät laàn.  - HS ñoïc thaàm laïi truyeän, tìm caùc caâu hoûi, caâu keå, caâu khieán, caâu caûm trong baøi.  - HS laøm vieäc theo nhoùm.  -Vieát caùc caâu vaøo baûng nhoùm.  - Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát quaû.  - HS ñöa baûng nhoùm ghi caùc caâu tìm ñöôïc, hs tìm traïng ngöõ trong caùc caâu ñoù.  - HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp  - HS laøm baøi vaøo vôû.  - HS leân baûng laøm baøi  - HS traû lôøi  - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Toaùn**  **TIẾT 173: LUYEÄN TAÄP CHUNG**  **I. Muïc tieâu:**  - Ñoïc ñöôïc soá, xaùc ñònh ñöôïc giaù trò cuûa chöõ soá theo vò trí cuûa noù trong moãi soá töï nhieân.  - So saùnh ñöôïc hai phaân soá.  Baøi 1 ;Baøi 2 ( thay pheùp chia 101598 : 287 baèng pheùp chia cho soá coù hai chöõ soá )  Baøi 3 ( coät 1 ) ;Baøi 4  **II.Chuẩn bị**: Baûng phuï  **III.Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc** | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  4’  1’  30’  4’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  **C. Baøi môùi**  **1.GTB**  **2. Dạy bài mới**  Baøi 1:  Baøi 2:    Baøi 3  Baøi 4:      **3.Cuûng coá , daën doø:** | -Cho HS hát  - Vieát 1 soá TN coù 6 chöõ soá.Ñoïc soá ñoù?  - Nhaän xeùt cho ñieåm  - GV giới thiệu bài  - Neâu caùch ñoïc soá coù nhieàu chöõ soá theo teân lôùp.( HS gioûi)  - GV vieát töøng soá leân baûng cho HS ñoïc.  VD: Chín traêm baûy möôøi laêm nghìn ba traêm saùu möôi taùm.  Nhaän xeùt  - Thay pheùp chia  101598 : 287 baèng pheùp chia cho soá coù hai chöõ soá  - Neâu caùch so saùnh hai phaân soá cuøng maãu soá vaø khaùc maãu soá.  - GV cho HS töï laøm baøi  - GV choát keát quaû  - Baøi toaùn cho bieát gì? hoûi gì?  - Neâu caùc böôùc tính soá thoùc thu ñöôïc ôû thöûa ruoäng ñoù.  - GV chaám 1 soá baøi  - GV choát lôøi giaûi ñuùng  - Nhaän xeùt chung tieát hoïc  - Chuaån bò baøi sau | - HS hát  - HS thöïc hieän  - HS nghe  - HS neâu yeâu caàu baøi taäp.  - Caùch ñoïc: Xaùc ñònh teân lôùp.  + Ñoïc nhö soá coù 1, 2, 3 ... chöõ soá. Theâm teân lôùp.  - HS ñoïc soá. Neâu giaù trò cuûa chöõ soá 9 ôû moãi soá.  24579 82604  +  -  43867 35246  68446 47358  101598 25  159 4063  98  23  - HS neâu  - HS töï laøm baøi roài chöõa baøi.      - NX baøi  - HS ñoïc ñeà baøi.  - HS neâu  + Tính chieàu roäng cuûa thöûa ruoäng  + Tính dieän tích thöûa ruoäng ñoù  + Soá thoùc thu hoaïch ñöôïc treân thöûa ruoäng  Baøi giaûi  Chieàu roäng thöûa ruoäng laø  120 x 2/3 = 80 ( m)  Dieän tích thöûa ruoäng laø  120 x 80 = 9600 ( m2)  Thu hoaïch ñöôïc soá thoùc laø  9600 : 100 x 50 = 4800 (kg) = 48 taï  Ñaùp soá : 48 taï  - HS thöïc hieän |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tập đọc**  **TIẾT 70: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II**  **I.Muïc tieâu**  Möùc ñoä yeâu caàu veà kó naêng ñoïc nhö ôû Tieát 1. - Nghe-vieát ñuùng baøi CT (toác ñoä vieát khoaûng 90 chöõ/15 phuùt), khoâng maéc quaù 5 loãi trong baøi; bieát trình baøy caùc doøng thô, khoå thô theo theå thô 7 chöõ.  HS khaù, gioûi ñaït toác ñoä vieát treân 90 chöõ/15 phuùt; baøi vieát saïch seõ, trình baøy ñeïp.  **II. Chuẩn bị**:Baûng phuï cheùp saün baøi vieát.  **III.Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:** | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  4’  1’  15’  17’  2’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  **C. Baøi môùi:  1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  a.Kieåm tra TÑ - HTL:  b. Bài 2: Nghe-vieát chính taû( Noùi vôùi em)    **3**.**Cuûng coá, daën doø:** | - Cho HS hát  - KT vôû vieát cuûa HS  - GV giới thiệu bài  - Nhö tieát 1.  - Nhaän xeùt cho ñieåm  - GV ñoïc toaøn baøi  + Theo em baøi thô coù noäi dung gì?( HS gioûi)  - GV nhaéc HS chuù yù caùch trình baøy baøi thô, nhöõng töø ngöõ deã vieát sai: Loäng gioù, lích rích, chìa voâi, sôùm khuya..  - Nhaän xeùt baûng con  - GV ñoïc töøng caâu hoaëc töøng boä phaän ngaén trong caâu cho HS vieát.  -GV ñoïc cho HS soaùt laïi.  - GV chaám 7-10 baøi,  nhaän xeùt chung.  - GVnhaän xeùt tieát hoïc.  - Daën HS chuaån bò baøi sau. | -HS hát  - HS báo cáo  - HS nghe  - Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi  - HS ñoïc trong SGK (hoaëc ñoïc thuoäc loøng ) theo yeâu caàu trong phieáu.  - HS theo doõi trong SGK.  -HS ñoïc thaàm laïi baøi thô  - Treû em soáng giöõa theá giôùi cuûa thieân nhieân, theá giôùi cuûa nhöõng caâu chuyeän coå tích, giöõa tình yeâu thöông cuûa cha meï.  - HS vieát baûng con töø khoù  - HS nghe vieát chính taû.  -HS ñoåi vôû soaùt loãi  - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Khoa hoïc TIẾT 69: OÂN TAÄP HOÏC KÌ II.**  **I. Muïc tieâu:**  - OÂ n taäp veà  + Thaønh phaàn caùc chaát dinh döôõng coù trong thöùc aên vaø vai troø cuûa khoâng khí , nöôùc trong ñôøi soáng  + Vai troø cuûa thöïc vaät ñoái vôùi söï soáng treân traùi ñaát.  + Kó naêng phaùn ñoaùn, giaûi thích moät soá baøi taäp veà nöôùc, khoâng khí, aùnh saùng, nhieät  **II. Chuẩn bị:** Hình trang 138, 139, 140 SGK **III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:** | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  4’  1’  15’  15’  4’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B.KTBC:**  **C.Baøi môùi**:  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  **HĐ 1:** Troø chôi Ai nhanh ai ñuùng  **HĐ** **2**: Troø chôi: Thi noùi veà vai troø cuûa khoâng khí vaø nöôùc trong ñôøi soáng    **3. Cuûng coá, daën doø:** | **-** Cho HS hát  **-** Neâu vai troø cuûa con ngöôøi trong chuoãi thöùc aên töï nhieân?  - Nhaän xeùt cho ñieåm  - GV giới thiệu bài  - GV cho HS laøm vieäc theo nhoùm  - Trong cuøng moät thôøi gian, caùc nhoùm thi ñua theå hieän noäi dung cuûa 3 caâu trong muïc naøy.  - GV vieát caâu hoûi ra phieáu.  - GV toå chöùc cho HS thöïc haønh laàn löôït töø baøi 1 ñeán baøi 2.  - GV chia lôùp thaønh 2 ñoäi.  - Ñöa ra caùch tính ñieåm: Ñoäi naøo coù nhieàu caâu hoûi vaø nhieàu caâu traû lôøi ñoäi ñoù thaéng.  - GV nhaän xeùt tieát hoïc  - Daën HS chuaån bò baøi sau | - HS hát  - HS neâu  - HS nghe  -HS laøm vieäc theo nhoùm  - Moät nhoùm hoûi, moät nhoùm traû lôøi. Moãi thaønh vieân trong nhoùm chæ ñöôïc hoûi moät laàn , moïi thaønh vieân ñeàu ñöôïc tham gia.  + HS boác thaêm ñöôïc caâu hoûi naøo thì traû lôøi caâu hoûi ñoù.  - HS laøm vieäc theo nhoùm baøn.  - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy  - NX,boå sung  - Ñoäi tröôûng boác thaêm xem ñoäi naøo traû lôøi tröôùc  - Ñoäi naøy hoûi - ñoäi kia traû lôøi - Neáu traû lôøi ñuùng ñöôïc hoûi laïi.  - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.............................................................................................................................................

**Mỹ thuật+**

**TRƯNG BÀY KẾT QUẢ HỌC TẬP**

**I.Môc tiªu**

- GV häc sinh thÊy ®­îc kÕt qu¶ gi¶ng dÆy häc tËp trong n¨m häc .

- Nhµ tr­êng thÊy ®­îc kÕt qu¶ vµ t¸c dông thiÕt thùc cña c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ d¹y häc mÜ thuËt.

- GV rót kinh nghiÖm cho d¹y – häc ë nh÷ng n¨m tiÕp theo.

- HS thÊy râ nh÷ng g× ®· ®¹t ®­îc vµ cã ý thøc phÊn ®Êu trong n¨m häc tiÕp theo ë bËcTHCS.

- Phô huynh HS biÕt kÕt qu¶ häc tËp cña con em m×nh.

**II-H×nh thøc tæ chøc**

- Chän c¸c lo¹i bµi vÏ ®Ñp

- Tr­ng bµy n¬i thuËn tiÖn cho nhiÒu ng­êi xem.

- Tr×nh bµy nªn giÊy A0, cã tiªu ®Ò, ®Ñp.

- Bµy c¸c bµi nÆn vµo khay, cã tªn bµi nÆn, tªn HS

- Chän bµi ®Ñp lµm ®å dïng d¹y häc cho n¨m tíi.

- GV tæ chøc cho HS xem vµ trao ®æi ngay ë n¬i tr­ng bµy ®Ó n©ng cao h¬n nhËn thøc, c¶m thô vÒ c¸i ®Ñp, gióp cho viÖc d¹y – häc mÜ thuËt cã hiÖu qu¶ h¬n nh÷ng n¨m sau.

**III.§¸nh gi¸:**

- Tæ chøc cho HS xem vµ gîi ý ®Ó c¸c em nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

- GV h­íng dÉn cha, mÑ HS cïng xem.

- Tuyªn d­¬ng HS cã bµi vÏ ®Ñp.

- TÆng phÇn th­ëng cho HS xuÊt s¾c nhÊt.

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiếng anh**  **GV chuyên dạy**  **Mỹ thuật**  **GV chuyên dạy**  **Thöù naêm ngaøy 22 thaùng 5 naêm 20..**  **Toaùn**  **TIẾT 174: LUYEÄN TAÄP CHUNG**  **I. Muïc tieâu:**  - Vieát ñöôïc soá.  - Chuyeån ñoåi ñöôïc soá ño khoái löôïng.  - tính ñöôïc giaù trò cuûa bieåu thöùc chöùa phaân soá.  **II. Chuẩn bị:** Baûng phuï  **III. Hoaït ñoäng daïy hoïc**: | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  4’  1’  30’  4’ | A.**Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  C**.Baøi môùi:**  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới** Baøi 1:  Baøi 2:    Baøi 3: b,c, d  Baøi 4:    3.**Cuûng coá, daën doø:** | - Cho HS hát  -Tính toång, hieäu , tích, thöông cuûa  vaø .  - Nhaän xeùt cho ñieåm  - GV giới thiệu bài  - HDHS laøm  - Nhaän xeùt  - Cuûng coá laïi moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño khoái löôïng vaø caùch ñoåi ôû caùc tröôøng hôïp.  - Cuûng coá laïi thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính trong 1 bieåu thöùc.  - Nhaän xeùt  - Baøi toaùn cho bieát gì? BT hoûi gì?  - Xaùc ñònh daïng toaùn  - Neâu caùc böôùc giaûi? - GV chaám baøi 1 soá em.  - NX giôø hoïc. - Daën HS oân baøi ñeå chuaån bò kieåm tra. | - HS hát  - HS thöïc hieän  - HS nghe  - HS töï vieát soá vaøo vôû. - 3 em chöõa baøi, neâu caùch vieát soá.  a) 365847 b) 16530464  c) 105072009  - Vieát soá töø traùi sang phaûi , töø haøng cao nhaát, moãi haøng vieát bôûi moät chöõ soá  - HS töï laøm baøi.  1 soá HS chöõa baøi.  2 yeán = 20 kg 2 yeán 6 kg = 26 kg  5 taï = 500 kg 5 taï 75 kg = 575 kg  5 taï = 50 yeán 9 taï 9 kg = 909 kg  1 taán = 1000 kg 4 taán = 4000 kg  1 taán = 10 taï 7000 kg = 7 taán   1. taán 90 kg = 3090 kg   3 / 4 taán = 750 kg - Nhaän xeùt baøi - HS neâu y/c  - HS töï laøm baøi. - 1 soá HS chöõa, lôùp NX. b)  c)  d) - HS ñoïc ñeà toaùn. - HS neâu. - HS laøm baøi vaøo vôû. - 1 HS chöõa, lôùp NX.  Baøi giaûi  Toång soá phaàn baèng nhau laø  3 + 4 = 7 ( phaàn )  Soá HS gaùi laø:35: 7 x4 = 20 ( HS )  Ñaùp soá :Gaùi ; 20 Hs  - HS thöïc hieän |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tập làm văn**  **TIẾT 69: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II**  **I. Muïc tieâu:**  Möùc ñoä yeâu caàu veà kó naêng ñoïc nhö ôû Tieát 1. - Döïa vaøo ñoaïn vaên noùi veà moät con vaät cuï theå hoaëc hieåu bieát veà moät loaøi vaät, vieát ñöôïc ñoaïn vaên taû con vaät roõ nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät.  **II. Chuẩn bị:** Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc vaø HTL  **III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc** | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  3’  1’  15’  17’  3’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  **C. Baøi môùi:  1. GTB**  **2. Dạy bài mới** a.Kieåm tra taäp ñoïc vaø HTL  b.Baøi taäp  3. **Cuûng coá, daën doø:** | - Cho HS hát  - KT saùch vôû cuûa HS  - GV giới thiệu bài  - Thöïc hieän nhö tieát 1  - GV ñaët 1 caâu hoûi veà ñoaïn vöøa ñoïc, HS traû lôøi, GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.  - Vieát ñoaïn vaên taû hoaït ñoäng cuûa con vaät.  - Neâu nhöõng hoaït ñoäng cuûa chuù boà caâu trong ñoaïn vaên  + Bay thaønh töøng ñaøn.  + Ñi laïi tha thaån roài laéc lö caùi ñaàu.  + Taû kó ñoäng taùc laéc lö cuûa caùi ñaàu boà caâu.  - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm nhöõng baøi vieát hay.  - Daën HS chuaån bò baøi sau  - GV nhaän xeùt tieát hoïc | - HS hát  - HS báo cáo  - HS nghe  - Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi  - HS ñoïc trong SGK (hoaëc ñoïc thuoäc loøng ) theo yeâu caàu trong phieáu.  - HS ñoïc noäi dung baøi taäp, quan saùt tranh minh hoaï trong SGK.  - HS vieát ñoaïn vaên mieâu taû hoaït ñoäng cuûa con chim boà caâu.  - Moät soá HS ñoïc ñoaïn vaên.  - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thể dục**  **GV chuyên dạy**  **Ñaïo ñöùc**  **TIẾT 35: THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI HỌC KỲ II VÀ CUỐI NĂM**  **I.Muïc tieâu:**  -OÂn taäp vaø thöïc haønh kyõ naêng caùc baøi ñaïo ñöùc töø tuaàn 19 ñeán tuaàn 34  - Reøn kyõ naêng thöïc haønh ND KT ñaõ hoïc ôû caùc baøi ñaïo ñöùc  - HS coù yù thöùc laøm theo caùc baøi hoïc ñaïo ñöùc  **II. Chuẩn bị:** Phieáu hoïc taäp  **III. Hoaït ñoäng daïy hoïc** | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  4’  1’  15’  15’  4’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B.KTBC**  **C.Baøi môùi**  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  a. Ôn tập  b. Thực hành  **3.Cuûng coá, daën doø** | - Cho HS hát  -Khi leân xuoáng taøu xe caàn chuù yù gì?  - Nhaän xeùt keát luaän  - GV giới thiệu bài  - Neâu teân caùc baøi ñaïo ñöùc ñaõ hoïc töø tuaàn 19 ñeán tuaàn 34  \* GV phaùt phieáu hoïc taäp  - Vì sao phaûi kính troïng vaø bieát ôn ngöôøi lao ñoäng?  - Trong cuoäc soáng haèng ngaøy, em ñaõ cö xöû vôùi baïn beø vaø moïi ngöôøi xung quanh ntn?  - Vì sao phaûi giöõ gìn caùc coâng trình coâng coäng? Em ñaõ thöïc hieängiöõ gìn caùc CTCC ntn?  - Vì sao caàn giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi gaëp hoaøn caûnh khoù khaên , hoaïn naïn?  - Keå nhöõng vieäc em ñaõ laøm ñeå giuùp ñôõ ngöôøi kk, hoaïn naïn?  - Em ñaõ laøm gì ñeå thöïc hieän luaät ATGT?  - Nguyeân nhaân naøo laøm oâ nhieãm moâi tröôøng? Em laøm gì ñeå goùp phaàn baûo veäu moâi tröôøng?  - GV choát kieán thöùc  - Heä thoáng laïi baøi  - NX tieát hoïc. CB baøi sau. | - HS hát  - HS traû lôøi  - HS nghe  - HS neâu  - HS laøm phieáu hoïc taäp  - HS laàn löôït neâu ñaùp aùn cuûa mình  - HS khaùc NX, boå sung  - Thaûo luaän nhoùm  - Phaùt bieåu yù kieán  - Nhaän xeùt boå sung  - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hướng dẫn học Tiếng Việt**  **ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II**  **I.Mục tiêu**  1. Kiến thức: Biết làm các bài tập chính tả, điền được dấu câu đúng vào đoạn văn.  - Biết điền từ ngữ vào chỗ chấm cho thích hợp  - Viết được đoạn văn để miêu tả con vật.  2. Kỹ năng: Rèn cho HS kỹ năng làm bài, làm bài tập chính tả  3. Thái độ: Giáo dục cho HS tính kiên trì, cẩn thận  **II. Chuẩn bị:** Sách cùng em học TV  **III. Các hoạt động dạy học chủ yếu** | | | |
| **TG** | **ND - MT** | **Hoạt động của thầy** | **Hoạt động của trò** |
| 1’  4’  1’  30’  4’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  **C. Bài mới**  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  Bài 7  Bài 8  Bài 9  Bài 10  Bài 11  **3. Củng cố - dặn dò** | - Cho HS hát  - Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho câu hỏi nào?  - GV nhận xét, cho điểm  - GV giới thiệu bài  - Cho HS đọc bài  - Cho HS làm bài vào vở  - GV nhận xét chốt bài  - Cho HS đọc bài  - Cho HS làm bài vào vở  - GV nhận xét chốt bài  - Cho HS đọc bài  - Cho HS làm bài vào vở  - GV nhận xét chốt bài  - Cho HS đọc bài  - Cho HS làm bài vào vở  - GV nhận xét chốt bài  - Cho HS đọc bài  - Cho HS làm bài vào vở  - GV nhận xét chốt bài  - GV nhận xét giờ học | - HS hát  - 2HS nêu  -HS nghe  - Cho HS đọc đề bài  - Cả lớp làm vào vở  - 1 HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, bổ sung  - Các từ cần điền theo thứ tự:  - xương gió – sương gió  - suất sắc – xuất sắc  - thiếu xót – thiếu sót  - Cho HS đọc đề bài  - Cả lớp làm vào vở  - 1 HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, bổ sung  - Cho HS đọc đề bài  - Cả lớp làm vào vở  - 1 HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, bổ sung  - Các từ cần điền theo thứ tự:  - vành vạnh, từ từ, lấp lánh, rào rào, ra rả, đung đưa, rung rinh, ngào ngạt.  - Cho HS đọc đề bài  - Cả lớp làm vào vở  - 1 HS lên chữa bài  - Cả lớp nhận xét, bổ sung  - Các từ cần điền theo thứ tự  - vàng xuộm, vàng hoe, vàng ối, vàng tươi, vàng giòn, vàng mượt.  - Cho HS đọc đề bài  - Cả lớp làm vào vở  - HS nối tiếp đọc bài  - Cả lớp nhận xét, bổ sung  - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.............................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tiếng anh**  **GV chuyên dạy**  **Hoạt động tập thể**  **Gi¸o dôc quyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em**  **I Môc tiªu**:  - Gi¸o dôc cho HS hiÓu quyÒn vµ bæn phËn cña trÎ .  - HS hiÓu m×nh ph¶i lµm g× vµ cã nh÷ng quyÒn g× ?  - Gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhiÖm cho HS  **II. Chuẩn bị :** Tư­ liÖu,tranh ¶nh  **III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc** | | |
| **Néi dung** | **Ho¹t ®éng thÇy** | **Ho¹t ®éng trß** |
| **A. KTBC**: | - Cho c¶ líp h¸t mét bµi | - HS h¸t |
| **B.D¹y bµi míi :**  **\*Giíi thiÖu bµi** | -GV giíi thiÖu bµi | - HS nghe |
| **\*Gi¸o dôc vÒ quyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em** | -Mçi trÎ em chóng ta cã nh÷ng quyÒn g× ? | - HS tù do ph¸t biÓu  +¨n, mÆc, häc hµnh, vui ch¬i |
|  | - Gv kÕt luËn :Mçi trÎ em ®Òu có quyÒn ¨n ,mÆc ,vui ch¬i,häc hµnh …v× trÎ em lµ t­ư¬ng lai cña ®Êt nư­­íc | - Hs nghe |
| **\*Bæn phËn cña trÎ em** | - Mçi trÎ em ph¶i cã nh÷ng bæn phËn g× ?  - Cho HS ®äc tư­ liÖu  - Giíi thiÖu tranh ¶nh minh ho¹ (nÕu cã ) | +T«n träng ng­êi lín  +Cã hiÕu víi cha mÑ  +Häc hái …  - HS giới thiệu |
| **C. Cñng cè dÆn dß :** | - NhËn xÐt tiÕt häc | - HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thứ sáu ngày 23 tháng 5 năm 20..**  **Luyện từ - Câu** **TIẾT 70:ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II**  **(Tröôøng ra ñeà )**  **Toán**  **TIẾT 175: KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ( CUỐI HỌC KỲ II )**  **( Trường ra đề )**  **Tập làm văn**  **TIẾT 70:ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II**  **(Tröôøng ra ñeà )**  **Khoa học**  **TIẾT 70: KIỂM TRA HỌC KỲ II ( Trường ra đề )**  **Địa lý**  **TIẾT 35: KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II**  **( Trường ra đề )**  **Hướng dẫn học Toán**  **TIẾT 3: LUYỆN TẬP CHUNG**  **I. Muïc tieâu:**  - Chuyeån ñoåi ñöôïc soá ño khoái löôïng, đo thời gian,đo độ dài, đo diện tích.  - Tính ñöôïc giaù trò cuûa bieåu thöùc chöùa phaân soá.  **II. Chuẩn bị:** Sách cùng em học Toán  **III. Hoaït ñoäng daïy hoïc**: | | | |
| **TG** | **Noäi dung** | **Hoaït ñoäng daïy** | **Hoaït ñoäng hoïc** |
| 1’  4’  1’  30’  4’ | A.**Ổn định tổ chức**  **B. KTBC:**  C**.Baøi môùi:**  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới** Baøi 1:  Baøi 2:    Baøi 3:  3.**Cuûng coá, daën doø:** | - Cho HS hát  -Tính toång, hieäu , tích, thöông cuûa  vaø .  - Nhaän xeùt cho ñieåm  - GV giới thiệu bài  - Cuûng coá laïi moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño khoái löôïng vaø caùch ñoåi ôû caùc tröôøng hôïp.  - Cuûng coá laïi thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính trong 1 bieåu thöùc.  - Nhaän xeùt  - Baøi toaùn cho bieát gì? BT hoûi gì?  - Xaùc ñònh daïng toaùn  - Neâu caùc böôùc giaûi? - GV chaám baøi 1 soá em.  - NX giôø hoïc. | - HS hát  - HS thöïc hieän  - HS nghe  - HS töï laøm baøi.  1 soá HS chöõa baøi.  50 kg 5hg = 550g 500 kg = 5 tạ  12500 gï =12kg 5hg 450 taï = 45 tấn  2 giờ 58 phút = 178 phút  1500 năm = 15 thế kỷ  2 năm=24 tháng 10 thế kỷ=1000 năm  8 dam5m = 85m 5m 7 cm=5070m m  15m 25m m= 15025m m  15075 m = 15 km 75 m  78500 dm2 = 785 m2  5cm2 7m m2 = 507 m m2  - Nhaän xeùt bài  - HS neâu y/c  - HS töï laøm baøi. - 1 soá HS chöõa, lôùp NX. b)  c)  d) - HS ñoïc ñeà toaùn. - HS neâu. - HS laøm baøi vaøo vôû. - 1 HS chöõa, lôùp NX.  Baøi giaûi  Toång soá phaàn baèng nhau laø  3 + 4 = 7 ( phaàn )  Soá HS gaùi laø:35: 7 x4 = 20 ( HS )  Ñaùp soá :Gaùi ; 20 Hs  - HS thöïc hieän |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hướng dẫn học Tiếng Việt**  **LUYỆN PHÁT ÂM VÀ VIẾT ĐÚNG HAI PHỤ ÂM ĐẦU L/ N**  **I. Môc tiªu:** gióp HS:  - §äc vµ viÕt ®óng c¸c tõ ng÷ cã ©m ®Çu l – n  - RÌn kÜ n¨ng nghe, ®äc, nãi, viÕt ®óng qua luyÖn ®äc, luyÖn viÕt, qua c¸ch diÔn ®¹t vµ ®èi tho¹i trùc tiÕp.  - GD nãi vµ viÕt ®óng c¸c tõ ng÷ cã phô ©m l – n  **II. §å dïng:** GV: PhÊn mµu.HS: B¶ng con.  **III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:** | | | |
| **TG** | **ND - MT** | **Ho¹t ®éng thÇy** | **Ho¹t ®éng trß** |
| 1’  35’  4’ | **A. Giíi thiÖu bµi:**  **B. Néi dung**:  **1. LuyÖn ®äc:**  **\* LuyÖn ®äc tõ, côm tõ, c©u**  **\*Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i ph¸t hiÖn l hay n.**  **C. Cñng cè – DÆn dß:** | -GV giới thiệu bài  -GV đọc bµi **“**Vương quốc vắng nụ cười’’ SGK 4 T 132  - GV ®äc mÉu  - Cho líp ®äc thÇm.  - YC HS tìm những tiếng có phụ âm đầu l.  - GV chèt: là, lớn, là, lạo, lạy  + Khi ®äc nh÷ng tiÕng cã phô ©m l ta ®äc như­ thÕ nµo?  - Yªu cÇu HS t×m nh÷ng tiÕng cã phô ©m ®Çu n.  - Gv chèt: nói, nở, nơi, năm, nụ,  + Khi ®äc nh÷ng tiÕng cã ©m ®Çu n ta ®äc nh­ư thÕ nµo?  - LuyÖn ®äc c¶ bµi.  2.LuyÖn viÕt: GV ®ư­­a néi dung BT.  §iÒn l hay n vµo chç chÊm:  …ên ..on mới biết …on cao  …ội sông mới biết sông …ào cạn sâu  Một cây …àm chẳng …ên …on  Ba cây chụm …ại …ên hòn …úi cao  3. LuyÖn nghe, nãi.  - Gv ®ư­a c©u cã tiÕng chøa l- n - HS luyÖn nãi.  - Lọ lục bình lăn lông lốc.  - Nh¾c l¹i ND.  - NX giê häc. | -HS nghe  -HS theo dâi.  -Líp ®äc vµ dïng bót ch× g¹ch ch©n tiÕng chøa l vµ n.  - HS luyÖn ®äc.  -HS nêu  -Líp ®äc vµ dïng bót ch× g¹ch ch©n tiÕng chøa l vµ n.  - HS luyÖn ®äc.  -HS nêu  -HS đọc bài  - HS lµm bµi vµo vë.  -HS ch¬i theo sù HD cña GV.  - HS luyÖn nghe, nãi vµ söa sai cho b¹n.  -Cả lớp đọc, cá nhân đọc  - HS l¾ng nghe. |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động tập thể**  **TỔNG KẾT NĂM HỌC**  **I.Mục tiêu**  - Tổng kết năm học, thông báo kết quả học tập của HS trong năm học  - Phát huy những mặt mạnh, khắc phục những còn tồn tại để có hướng phấn đấu trong năm học sau  **II. Chuẩn bị:** Nội dung sinh hoạt  **III. Các hoạt động dạy học chủ yếu** | | | |
| **TG** | **ND - MT** | **Hoạt động của Thầy** | **Hoạt động của HS** |
| 1’  4’  1’  25’  4’ | **A.Ổn định tổ chức**  **B. KTBC**  **C. Bài mới**  **1. GTB**  **2. Dạy bài mới**  **a.HĐ 1*:***Tổng kết năm học  **b.HĐ 2:** Kế hoạch cho năm học sau  **c. HĐ3:** Sinh hoạt Văn nghệ  **3. Củng cố - Dặn dò** | -Cho HS hát  -GV giới thiệu bài  - GV thông báo kết quả của từng HS về các mặt:  - Đạo đức  - Học tập  - Nhắc nhở HS khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy những thành tích đã đạt được để có hướng trong năm học sau.  - Cho các tổ lên biểu diễn văn nghệ  - Gv cùng HS nhận xét  -GV nhận xét | -HS nghe  - Lắng nghe  -HS nghe    - HS nghe  - HS nghe và thực hiện.  -HS nghe |

Rút kinh nghiệm tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………….