**TuÇn 15**

**Thø hai ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 2014**

***Buæi s¸ng:***

# TËp ®äc

## C¸nh diÒu tuæi th¬

*(T¹ Duy Anh)*

**I.Môc tiªu:**

- §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t toµn bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng vui tha thiÕt thÓ hiÖn niÒm vui s­íng cña ®¸m trÎ khi ch¬i diÒu.

- HiÓu néi dung bµi: NiÒm vui s­íng vµ nh÷ng kh¸t väng tèt ®Ñp mµ trß ch¬i th¶ diÒu mang l¹i cho ®¸m trÎ môc ®ång khi c¸c em l¾ng nghe tiÕng s¸o diÒu, ng¾m nh÷ng c¶nh diÒu bay l¬ löng.

**II.§å dïng d¹y häc:**

Tranh minh ho¹ SGK.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

***1.KiÓm tra bµi cò:***

- 2 em nèi nhau ®äc bµi *Chó §Êt Nung* (tiÕp) vµ tr¶ lêi c©u hái.

***2.D¹y bµi míi:***

|  |  |
| --- | --- |
| *a.LuyÖn ®äc:* | - Nèi nhau ®äc tõng ®o¹n 2 - 3 lÇn. |
| - GV nghe, söa ph¸t ©m + gi¶i nghÜa tõ khã + h­íng dÉn ng¾t c©u dµi. | - LuyÖn ®äc theo cÆp.  - 2 em ®äc c¶ bµi. |
| - GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. |  |
| *b.T×m hiÓu bµi:* | - §äc thÇm c¸c c©u hái vµ tr¶ lêi. |
| + T¸c gi¶ ®· chän nh÷ng chi tiÕt nµo ®Ó t¶ c¸nh diÒu? | - C¸nh diÒu mÒm m¹i nh­ c¸nh b­ím, trªn c¸nh cã nhiÒu lo¹i s¸o: S¸o ®¬n, s¸o kÐp, s¸o bÌ…tiÕng s¸o vi vu trÇm bæng. |
| + Trß ch¬i th¶ diÒu ®em l¹i cho c¸c em niÒm vui lín nh­ thÕ nµo? | - C¸c b¹n hß hÐt nhau th¶ diÒu thi, vui s­íng ®Õn ph¸t d¹i nh×n lªn trêi. |
| + Trß ch¬i th¶ diÒu ®em l¹i cho trÎ em nh÷ng ­íc m¬ ®Ñp nh­ thÕ nµo? | - Nh×n lªn bÇu trêi lung linh huyÒn ¶o ®Ñp nh­ mét tÊm th¶m nhung khæng lå, b¹n nhá thÊy lßng ch¸y lªn, ch¸y m·i kh¸t väng |
| + Qua c¸c c©u hái më bµi vµ kÕt bµi t¸c gi¶ muèn nãi ®iÒu g× vÒ c¸nh diÒu tuæi th¬? | - C¸nh diÒu ®· kh¬i gîi nh÷ng ­íc m¬ ®Ñp cho tuæi th¬. |
| *c.H­íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m:* | - 2 em nèi nhau ®äc ®äc 2 ®o¹n. |
| - GV ®äc diÔn c¶m mÉu 1 ®o¹n.  - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, chän b¹n ®äc hay. | - LuyÖn ®äc theo cÆp.  - Thi ®äc diÔn c¶m. |

3.Cñng cè - dÆn dß:

# - NhËn xÐt giê häc.VÒ nhµ xem bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

# To¸n

## Chia hai sè cã tËn cïng lµ c¸c ch÷ sè 0

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS biÕt thùc hiÖn chia 2 sè cã tËn cïng lµ c¸c ch÷ sè 0.

- VËn dông tÝnh nhÈm , tÝnh thuËn tiÖn.

**II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

- 2 HS nªu quy t¾c chia 1 tÝch cho 1 sè.

**2.D¹y bµi míi:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | - ¤n l¹i 1 sè néi dung sau:  + Chia nhÈm cho 10, 100, 1000.  + Qui t¾c chia 1 sè cho 1 tÝch. |
| ***a.Giíi thiÖu tr­êng hîp sè bÞ chia vµ sè chia ®Òu cã 1 ch÷ sè 0 ë tËn cïng:*** | |
| 320 : 40 = ? |  |
| - TiÕn hµnh theo c¸ch chia 1 sè cho 1 tÝch. | - KÕt qu¶ 2 biÓu thøc ®ã b»ng nhau. |
| Nªu nhËn xÐt 320: 40 = 32 : 4 | - Cã thÓ cïng xo¸ ch÷ sè 0 ë tËn cïng cña sè bÞ chia vµ sè chia råi chia nh­ th­êng. |
| - Thùc hµnh:  + §Æt tÝnh.  + Cïng xo¸ sè 0 ë sè bÞ chia, sè chia.  + Thùc hiÖn phÐp chia 32 : 4 | 3 2 0 4 0  0 8  320 : 40 = 8 |
| ***b.Giíi thiÖu tr­êng hîp sè ch÷ sè 0 ë tËn cïng cña sè bÞ chia nhiÒu h¬n sè chia:*** | |
| 32000 : 400 = ?  - TiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ trªn.  - §Æt tÝnh (thùc hµnh).  + Cïng xo¸ 2 ch÷ sè 0 ë sè bÞ chia, sè chia.  + Thùc hiÖn phÐp chia 320 : 4 | 3 2 0 0 0 4 0 0  0 0 8 0  0 |
| - GV ghi kÕt luËn SGK. |  |
| ***c.Thùc hµnh:*** | |
| Bµi 1: | - §äc ®Çu bµi vµ tù lµm vµo vë. |
| - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. | - 4 em lªn b¶ng lµm. |
| Bµi 2: T×m x:  a) X x 40 = 25600  X = 25600 : 40  X = 640 | - §äc yªu cÇu vµ tù lµm.  - 2 em lªn b¶ng.  b) X x 90 = 37800  X = 37800 : 90  X = 420 |
| Bµi 3:  - Bµi to¸n hái g×?  - Bµi to¸n cho biÕt g×? | - §äc ®Çu bµi, suy nghÜ lµm vµo vë.  - 1 em lªn b¶ng.  *Gi¶i:*  a)NÕu mçi toa xe chë 20 tÊn th× cÇn sè toa lµ:  180 : 20 = 9 (toa)  b)NÕu mçi toa chë 30 tÊn th× cÇn sè toa lµ:  180 : 30 = 6 (toa)  §¸p sè: a) 9 toa; b) 6 toa. |

*3.Cñng cè - dÆn dß:*

- NhËn xÐt giê häc. Y/c HS vÒ nhµ xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

# LÞch sö

## nhµ trÇn vµ viÖc ®¾p ®ª

**I.Môc tiªu:**

- Häc xong bµi HS biÕt nhµ TrÇn rÊt quan t©m tíi viÖc ®¾p ®ª.

- §¾p ®ª gióp cho n«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ lµ c¬ së x©y dùng khèi ®oµn kÕt d©n téc.

- Cã ý thøc b¶o vÖ ®ª ®iÒu vµ phßng chèng lò lôt.

**II.§å dïng d¹y häc:**

Tranh minh häa SGK.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.KiÓm tra bµi cò:**  - Gäi HS ®äc ghi nhí bµi tr­íc. | | |
| **2.D¹y bµi míi:** | | |
| - GV ®Æt c©u hái cho c¶ líp th¶o luËn:  (a) S«ng ngßi t¹o nhiÒu thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh­ng còng g©y nh÷ng khã kh¨n g×? | | - G©y nªn lôt léi th­êng xuyªn. |
| (b) Em h·y kÓ tãm t¾t c¶nh lôt léi mµ em biÕt qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin? | | - HS kÓ |
| - GV nhËn xÐt lêi kÓ cña HS. | |  |
| =>KL: *S«ng ngßi cung cÊp n­íc cho n«ng nghiÖp ph¸t triÓn song còng cã khi g©y lôt léi lµm ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.* | | |
| (c) H·y t×m c¸c sù kiÖn trong bµi nãi lªn sù quan t©m ®Õn ®ª ®iÒu cña Nhµ TrÇn? | | - LËp Hµ ®ª sø ®Ó tr«ng coi viÖc ®¾p ®ª vµ b¶o vÖ ®ª. Hµng n¨m khi cã lò lôt tÊt c¶ mäi ng­êi kh«ng ph©n biÖt trai g¸i, giµu nghÌo ®Òu tham gia b¶o vÖ ®ª. C¸c vua TrÇn còng tõ m×nh tr«ng nom viÖc ®¾p ®ª. |
| *KL: Nhµ TrÇn ®Æt ra lÖ: Mäi ng­êi ®Òu ph¶i tham gia ®¾p ®ª, cã lóc vua TrÇn còng tr«ng nom viÖc ®¾p ®ª.* | | |
| *(d) Nhµ TrÇn ®· thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ thÕ nµo trong c«ng cuéc ®¾p ®ª?* | | - HÖ thèng ®ª däc theo nh÷ng con s«ng chÝnh ®­îc x©y ®¾p, n«ng nghiÖp ph¸t triÓn. |
|  |
| *(e) §Þa ph­¬ng em nh©n d©n ®· lµm g× ®Ó chèng lôt?* | | - Trång rõng, chèng ph¸ rõng, x©y dùng c¸c tr¹m b¬m n­íc, cñng cè ®ª ®iÒu… |
| *=> Bµi häc (ghi b¶ng).* | |  |
| **3.Cñng cè dÆn dß:**  - NhËn xÐt giê häc. Y/c HS vÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. | | |

***Buæi chiÒu:***

# Kü thuËt

## C¾t, kh©u, thªu s¶n phÈm tù chän *(TiÕt 1)*

**I.Môc tiªu:**

- §¸nh gi¸ kiÕn thøc, kü n¨ng thªu, kh©u qua møc ®é hoµn thµnh s¶n phÈm tù chän cña HS.

**II.§å dïng d¹y häc:**

KÐo, kim, chØ, v¶i….

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

- Nªu c¸c b­íc kh©u, thªu.

**2.D¹y bµi míi:**

|  |  |
| --- | --- |
| \* H­íng dÉn HS chän c¸c s¶n phÈm c¾t kh©u thªu: | - Tuú kh¶ n¨ng ý thÝch, HS cã thÓ c¾t, kh©u, thªu nh÷ng s¶n phÈm ®¬n gi¶n nhÊt.  + C¾t, kh©u, thªu kh¨n tay.  + C¾t, kh©u, thªu tói rót d©y ®Ó ®ùng bót.  + C¾t, kh©u, thªu v¸y liÒn ¸o cho bóp bª, gèi. |
| *\* HD thùc hµnh mét sè s¶n phÈm ®¬n gi¶n.*  a.V¸y liÒn ¸o cho bóp bª:  - GV h­íng dÉn c¸ch kh©u: | - Chó ý nghe. |
| + C¾t 1 m¶nh v¶i h×nh ch÷ nhËt kÝch th­íc 25 x 30 cm.  +GÊp ®«i theo chiÒu dµi.  + GÊp tiÕp mét lÇn n÷a.  + V¹ch dÊu vÏ cæ, tay, ch©n.  + C¾t theo ®­êng v¹ch dÊu.  + GÊp kh©u viÒn ®­êng gÊp mÐp cæ ¸o, gÊu tay ¸o, th©n ¸o.  + Thªu trang trÝ b»ng mòi thªu mãc xÝch. |  |
| b.Gèi «m:  - Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch kh©u, c¾t (SGV). | - L¾ng nghe + quan s¸t. |
|  | - Thùc hµnh lµm. |
| *- GV quan s¸t HS lµm vµ uèn n¾n söa sai cho c¸c em.* |  |
| ***\*§¸nh gi¸ kÕt qu¶:*** | |
| *- Hai møc: + Hoµn thµnh.*  *+ Ch­a hoµn thµnh.* |  |

**3.Cñng cè - dÆn dß:**

- NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ tËp kh©u, thªu cho ®Ñp.

# TiÕng Anh

( Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n gi¶ng)

**Ho¹t ®éng ngoµi giê**

**An toµn giao th«ng: §i xe ®¹p an toµn *(TiÕt 1)***

**I.Môc tiªu:**

- Häc sinh n¾m ®­îc xe ®¹p lµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng phæ biÕn

- BiÕt ®i xe ®¹p mét c¸ch an toµn.

**II.§å dïng d¹y häc:**

ChuÈn bÞ néi dung bµi.

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

**1.KiÓm tra :**

**2.D¹y bµi míi:**

*a)Tr­íc khi ®i ra ®­êng:*

+ ChØ ®i xe ®¹p an toµn, phï hîp víi trÎ: khi ngåi trªn xe ®¹p ch©n ph¶i chèng ®­îc xuèng ®Êt, xe ch¾c ch¾n, cã phanh tèt, cã ®Ìn ph¸t s¸ng vµ ®Ìn ph¶n quang.

*b)Khi ®i ra ngoµi ®­êng cÇn thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh sau:*

+ §éi mò b¶o hiÓm. + §i s¸t lÒ ®­êng bªn ph¶i.

+ §i ®óng lµn ®­êng dµnh cho xe th« s¬. + §i ®ªm ph¶i cã ®Ìn b¸o hiÖu.

+ Khi muèn rÏ, cÇn ph¶i di chuyÓn h­íng dÇn vµ lµm b¸o hiÖu ( gi¬ tay xin ®­êng).

*c)Nh÷ng ®iÒu kh«ng ®­îc lµm.*

+ Kh«ng ®i xe ®¹p cña ng­êi lín. + Kh«ng ®i xe dµn hµng ngang.

+ Kh«ng ®Ìo trÎ em b»ng xe ng­êi lín.

+ Kh«ng kÐo ®Èy xe kh¸c hoÆc chë c¸c vËt nÆng, cång kÒnh.

+ Kh«ng ®Ìo ng­êi ®øng trªn xe hoÆc ngåi ng­îc chiÒu.

+ Kh«ng cÇm « ®i xe. + Kh«ng bu«ng th¶ hai tay.

+ Kh«ng ®uæi nhau trªn ®­êng hoÆc l¹ng l¸ch.

+ Kh«ng dõng xe gi÷a ®­êng nãi chuyÖn.

**3.Cñng cè, dÆn dß:**

NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ häc bµi, chó ý ®i xe ®¹p mét c¸ch an toµn.

**Thø ba ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2014**

***Buæi s¸ng:***

# ChÝnh t¶ *(Nghe viÕt)*

## c¸nh diÒu tuæi th¬

**I.Môc tiªu:**

- Nghe - viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng 1 ®o¹n trong bµi “C¸nh diÒu tuæi th¬”.

- LuyÖn viÕt ®óng tªn c¸c ®å ch¬i hoÆc trß ch¬i chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng *tr/ch*, thanh hái, ng·.

- BiÕt miªu t¶ 1 ®å ch¬i hoÆc trß ch¬i theo yªu cÇu cña bµi tËp.

**II.§å dïng d¹y häc:**

B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

- Gäi 2 HS lªn viÕt b¶ng, líp viÕt nh¸p: *s¸ng l¸ng, s¸t sao, xum xuª, xÊu xÝ, s¶ng kho¸i, xanh xao.*

**2.D¹y bµi míi:**

***a.H­íng dÉn HS nghe - viÕt:***

|  |  |
| --- | --- |
| - GV ®äc ®o¹n v¨n cÇn viÕt.  -C¸nh diÒu ®Ñp nh­ thÕ nµo?  -C¸nh diÒu ®em l¹i ®iÒu g× cho tuæi th¬? | - C¶ líp theo dâi SGK.  -C¸nh diÒu mÒm m¹i nh­ c¸nh b­ím.  -C¸nh diÒu lµm cho c¸c b¹n nhá hß hÐt, vui s­íng ®Õn ph¸t d¹i nh×n lªn trêi.  - §äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n, chó ý nh÷ng tõ dÔ viÕt sai. Chó ý c¸ch tr×nh bµy bµi, tªn bµi, nh÷ng chç xuèng dßng. |
| - GV ®äc tõng c©u cho HS viÕt vµo vë. | - GÊp SGK nghe GV ®äc, viÕt bµi. |
| - GV ®äc l¹i bµi cho HS so¸t lçi. |  |
| ***b.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:*** | |
| Bµi 2: (Lùa chän) |  |
| - GV nªu yªu cÇu bµi tËp. | - T×m tªn c¶ ®å ch¬i vµ trß ch¬i.  - C¸c nhãm trao ®æi t×m tªn c¸c ®å ch¬i, trß ch¬i cã chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng *tr/ch*. |
| - GV d¸n b¶ng nhãm, cho c¸c nhãm ch¬i tiÕp søc.  2a) \* Ch: §å ch¬i:  Trß ch¬i:  \* Tr: §å ch¬i:  Trß ch¬i: | - |
| Bµi 3: | - §äc yªu cÇu bµi tËp.  - Mét sè HS tiÕp nèi nhau miªu t¶ trß ch¬i trong nhãm, võa t¶ võa lµm ®éng t¸c cho c¸c b¹n hiÓu.  -Cè g¾ng ®Ó c¸c b¹n cã thÓ biÕt ch¬i trß ch¬i ®ã. |
| - Gäi HS tr×nh bµy tr­íc líp, khuyÕn khÝch HS võa tr×nh bµy võa kÕt hîp cö chØ, ®éng t¸c h­íng dÉn.  -Cïng c¶ líp b×nh chän b¹n t¶ hay nhÊt. | - 4 -> 5 HS tr×nh bµy. |

**3.Cñng cè - dÆn dß:**

- GV nhËn xÐt tiÕt häc. VÒ nhµ xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

To¸n

## Chia cho sè cã 2 ch÷ sè

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS biÕt thùc hiÖn phÐp chia sè cã 3 ch÷ sè cho sè cã 2 ch÷ sè.

- VËn dông thùc hµnh, lµm tÝnh gi¶i to¸n.

**II.§å dïng d¹y häc:**

B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.KiÓm tra bµi cò:**  - Lªn b¶ng ch÷a bµi tËp. | |
| **2.D¹y bµi míi:**  **a*.Tr­êng hîp chia hÕt:*** | |
| 672 : 21 = ? |  |
| *- §Æt tÝnh:*  - TÝnh tõ tr¸i sang ph¶i: |  |
| L­ît chia thø 1: 67 chia 21 ®­îc 3, viÕt 3.  3 nh©n 1 b»ng 3, viÕt 3  3 nh©n 2 b»ng 6, viÕt 6  67 trõ 63 b»ng 4, viÕt 4.  L­ît chia thø 2: H¹ 2 ®­îc 42.  42 chia 21 ®­îc 2, viÕt 2.  2 nh©n 1 b»ng 2, viÕt 2  2 nh©n 2 b»ng 4, viÕt 4  42 trõ 42 b»ng 0, viÕt 0. | 6 7 2 2 1  6 3 3 2  4 2  4 2 |
| ***b. Tr­êng hîp cã d­:*** | |
| 779 : 18 = ? |  |
| - §Æt tÝnh:  - TÝnh tõ tr¸i sang ph¶i: (t­¬ng tù nh­ trªn). | 7 7 9 1 8  7 2 4 3  5 9  5 4  5 (d­) |
| \* L­u ý: CÇn gióp HS ­íc l­îng t×m th­¬ng trong mçi l­ît chia. |  |
| ***c. Thùc hµnh:*** | |
| Bµi 1: | - §Æt tÝnh råi tÝnh vµo vë. |
| - GV vµ HS nhËn xÐt, ch÷a bµi nÕu sai. | - 4 HS lªn b¶ng lµm. |
| Bµi 2:  Bµi to¸n cho biÕt g×?  Bµi to¸n hái g×? | - §äc ®Çu bµi, tãm t¾t suy nghÜ vµ tù gi¶i vµo vë.  - 1 em lµm b¶ng nhãm.  - D¸n b¶ng vµ tr×nh bµy.  *Gi¶i:*  Sè bé bµn ghÕ ®­îc xÕp vµo mçi phßng lµ:  240 : 15 = 16 (bé)  §¸p sè: 16 bé. |
| Bµi 3:  - Muèn t×m thõa sè ch­a biÕt ta lµm thÕ nµo?  a) X x 34 = 714  X = 714 : 34  X = 21 | - Tr¶ lêi.  - 2 em lªn b¶ng lµm.  - C¶ líp lµm vµo vë.  b) 846 : X = 18  X = 846 : 18  X = 47 |
| - GV ch÷a bµi cho HS. |  |

*3.Cñng cè - dÆn dß:*

- NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

# LuyÖn tõ vµ c©u

## Më réng vèn tõ: §å ch¬i - trß ch¬i

**I.Môc tiªu:**

- BiÕt kÓ tªn 1 sè ®å ch¬i, trß ch¬i, nh÷ng ®å ch¬i cã h¹i, cã lîi.

- BiÕt c¸c tõ ng÷ miªu t¶ t×nh c¶m, th¸i ®é cña con ng­êi khi tham gia c¸c trß ch¬i.

**II.§å dïng d¹y häc:**

B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

*1.KiÓm tra bµi cò:*

***- Gäi 2 HS ®äc néi dung cÇn ghi nhí bµi tr­íc.***

**2.D¹y bµi míi:**

H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi 1: GV y/c HS quan s¸t tranh minh häa. | - §äc yªu cÇu, quan s¸t kü tranh nãi ®óng, ®ñ tªn nh÷ng ®å ch¬i øng víi c¸c trß ch¬i trong mçi tranh.  - 1 em lµm mÉu (theo tranh 1).  VD: §å ch¬i: DiÒu.  Trß ch¬i: Th¶ diÒu. |
| Bµi 2: GV gäi HS tr×nh bµy bµi gi¶i. | - §äc yªu cÇu bµi tËp vµ lµm vµo vë bµi tËp. |
| §å ch¬i: Bãng - qu¶ cÇu  KiÕm - qu©n cê - sóng - phun n­íc - ®u - cÇu tr­ît. |  |
| Trß ch¬i: §¸ bãng - ®¸ cÇu - ®Êu kiÕm - cê t­íng - b¾n sóng.  Phun n­íc - ®u quay. | |
| Bµi 3:  - GV chia nhãm, ph¸t b¶ng nhãm.  - GV cïng c¶ líp nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng. | - 2 em ®äc yªu cÇu, c¶ líp theo dâi vµ trao ®æi theo cÆp, nhãm nhá, c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. |
| a.§¸ bãng, ®Êu kiÕm, cê t­íng, l¸i m¸y bay trªn kh«ng, l¸i m«t«,… | - Th¶ diÒu(vui khoÎ)  - R­íc ®Ìn «ng sao(vui)  - Bµy cç(vui, rÌn khÐo tay) |
| c.Sóng phun n­íc(lµm ­ít ng­êi kh¸c)  - §Êu kiÕm (dÔ lµm cho nhau bÞ th­¬ng)  - Sóng cao su(giÕt h¹i chim, ph¸ ho¹i m«i tr­êng) |  |
| Bµi 4: HS ®äc yªu cÇu suy nghÜ vµ lµm bµi vµo vë.  - GV gäi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.  - Lêi gi¶i ®óng: Say mª, say s­a, ®am mª, mª thÝch, ham thÝch, hµo høng,… | Lµm vë råi ch÷a bµi  §Æt c©u: NguyÔn HiÒn rÊt ham thÝch trß ch¬i th¶ diÒu. |
| *3.Cñng cè - dÆn dß:*  ***- NhËn xÐt giê häc.VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.*** | |

# Khoa häc

## TiÕt kiÖm n­íc

**I.Môc tiªu:**

- HS biÕt nªu nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó tiÕt kiÖm n­íc.

- Gi¶i thÝch ®­îc lý do ph¶i tiÕt kiÖm n­íc.

- VÏ tranh tuyªn truyÒn tiÕt kiÖm n­íc.

**II.§å dïng d¹y häc:**

H×nh trang 60, 61 SGK.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

Gäi HS ®äc bµi häc tiÕt tr­íc.

**2.D¹y bµi míi:**

***a)T×m hiÓu t¹i sao ph¶i tiÕt kiÖm n­íc vµ lµm thÕ nµo ®Ó tiÕt kiÖm n­íc.***

|  |  |
| --- | --- |
| B­íc 1: Lµm viÖc theo cÆp. |  |
|  | - Th¶o luËn vÒ lý do cÇn ph¶i tiÕt kiÖm n­íc. |
| B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp.  - GV gäi 1 sè HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc theo cÆp. | - Tõng cÆp HS tr×nh bµy.  Kho¸ vßi n­íc ®Ó kh«ng lµm n­íc trµn.  Gäi thî ch÷a ngay khi èng háng, n­íc bÞ rß rØ.  BÐ ®¸nh r¨ng, lÊy n­íc vµo cèc xong kho¸ m¸y ngay.  - Nh÷ng viÖc kh«ng nªn lµm ®Ó tr¸nh l·ng phÝ n­íc thÓ hiÖn qua c¸c h×nh sau: 2, 4.  - Lý do cÇn ph¶i tiÕt kiÖm n­íc thÓ hiÖn qua c¸c h×nh H7, H8 trang 61. |
| + Gia ®×nh, tr­êng häc vµ ®Þa ph­¬ng em cã ®ñ n­íc dïng kh«ng?  + Gia ®×nh vµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng ®· cã ý thøc tiÕt kiÖm n­íc ch­a?  => KÕt luËn: (SGV) |  |
| ***b) VÏ tranh cæ ®éng tuyªn truyÒn tiÕt kiÖm n­íc.*** | |
| - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô:  + X©y dùng b¶n cam kÕt tiÕt kiÖm n­íc.  + Th¶o luËn ®Ó t×m ý cho néi dung tranh.  + Ph©n c«ng tõng thµnh viªn cña nhãm ®Ó viÕt, vÏ bøc tranh. |  |
|  | - C¸c nhãm treo s¶n phÈm cña nhãm m×nh, cö ®¹i diÖn ph¸t biÓu cam kÕt cña nhãm vÒ viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm n­íc. |
| - GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt, chñ yÕu tuyªn d­¬ng c¸c s¸ng kiÕn tuyªn truyÒn cæ ®éng mäi ng­êi cïng tiÕt kiÖm n­íc. |  |

# 3. Cñng cè - dÆn dß:

- NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

***Buæi chiÒu:***

**§¹o ®øc**

## biÕt ¬n thÇy gi¸o, c« gi¸o *(TiÕt 2)*

**I.Môc tiªu:**

- HiÓu c«ng lao cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®èi víi HS.

- HS ph¶i biÕt kÝnh träng, biÕt ¬n yªu quÝ thÇy gi¸o, c« gi¸o.

- BiÕt bµy tá sù kÝnh träng, biÕt ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o.

**II.§å dïng d¹y häc:**

Tranh, tiÓu phÈm, th¬, truyÖn,…

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.KiÓm tra bµi cò:**  - Gäi 2 HS nªu phÇn ghi nhí. | |
| **2.D¹y bµi míi:** | |
| *Ho¹t ®éng 1: Tr×nh bµy s¸ng t¸c hoÆc t­ liÖu s­u tÇm ®­îc (bµi 4 - 5 SGK).* | |
|  | - Tr×nh bµy, giíi thiÖu c¸c t­ liÖu s­u tÇm ®­îc.  - C¶ líp nhËn xÐt, b×nh luËn. |
| - GV nhËn xÐt. |  |
| *Ho¹t ®éng 2: Lµm b­u thiÕp chóc mõng thÇy gi¸o, c« gi¸o cò.* | |
| - GV nªu yªu cÇu. | - Lµm viÖc c¸ nh©n hoÆc theo nhãm. |
| - GV nh¾c HS nhí göi tÆng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cò nh÷ng tÊm b­u thiÕp mµ m×nh ®· lµm. |  |
| => KÕt luËn chung:  + CÇn ph¶i kÝnh träng, biÕt ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o.  + Ch¨m ngoan, häc tËp tèt lµ biÓu hiÖn cña lßng biÕt ¬n.  - GV gäi 2 - 3 em nªu l¹i nhËn xÐt. | |

*3.Cñng cè - dÆn dß:*

- NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ häc bµi, thùc hµnh theo bµi häc.

# LuyÖn tiÕng viÖt

## LuyÖn ®äc: C¸nh diÒu tuæi th¬

**I.Môc tiªu:**

- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng vui tha thiÕt thÓ hiÖn niÒm vui s­íng cña ®¸m trÎ khi ch¬i diÒu.

- HiÓu néi dung bµi: NiÒm vui s­íng vµ nh÷ng kh¸t väng tèt ®Ñp mµ trß ch¬i th¶ diÒu mang l¹i cho ®¸m trÎ môc ®ång khi c¸c em l¾ng nghe tiÕng s¸o diÒu, ng¾m nh÷ng c¶nh diÒu bay l¬ löng.

**II.§å dïng d¹y häc:**

ChuÈn bÞ néi dung bµi.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

***1.KiÓm tra bµi cò:***

***2.D¹y bµi míi:***

|  |  |
| --- | --- |
| *a.LuyÖn ®äc:* | - Nèi nhau ®äc tõng ®o¹n 2 - 3 lÇn. |
| - GV nghe, söa ph¸t ©m + gi¶i nghÜa tõ khã + h­íng dÉn ng¾t c©u dµi. | - LuyÖn ®äc theo cÆp.  - 2 em ®äc c¶ bµi. |
| *b.T×m hiÓu bµi:* | - §äc thÇm c¸c c©u hái vµ tr¶ lêi. |
| + Trß ch¬i th¶ diÒu ®em l¹i cho c¸c em niÒm vui lín nh­ thÕ nµo? | - C¸c b¹n hß hÐt nhau th¶ diÒu thi, vui s­íng ®Õn ph¸t d¹i nh×n lªn trêi. |
| + Trß ch¬i th¶ diÒu ®em l¹i cho trÎ em nh÷ng ­íc m¬ ®Ñp nh­ thÕ nµo? | - Nh×n lªn bÇu trêi lung linh huyÒn ¶o ®Ñp nh­ mét tÊm th¶m nhung khæng lå, b¹n nhá thÊy lßng ch¸y lªn, ch¸y m·i kh¸t väng |
| + Qua c¸c c©u hái më bµi vµ kÕt bµi t¸c gi¶ muèn nãi ®iÒu g× vÒ c¸nh diÒu tuæi th¬? | - C¸nh diÒu ®· kh¬i gîi nh÷ng ­íc m¬ ®Ñp cho tuæi th¬. |
| *c.H­íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m:* | - 2 em nèi nhau ®äc ®äc 2 ®o¹n. |
| - GV ®äc diÔn c¶m mÉu 1 ®o¹n.  - GV vµ c¶ líp NX, chän b¹n ®äc hay. | - LuyÖn ®äc theo cÆp.  - Thi ®äc diÔn c¶m. |

3.Cñng cè - dÆn dß:

# - NhËn xÐt giê häc.VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

# LuyÖn to¸n

## LuyÖn tËp: Chia cho sè cã hai ch÷ sè

**I.Môc tiªu:**

- Cñng cè c¸c b­íc thùc hiÖn chia 2 sè cã tËn cïng lµ c¸c ch÷ sè 0 vµ chia cho sè cã hai ch÷ sè..

- VËn dông vµo lµm bµi tËp: tÝnh nhÈm , tÝnh nhanh, gi¶i to¸n cã lêi v¨n.

**II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

**2.D¹y bµi míi: *a.Giíi thiÖu bµi.***

***b.Néi dung.***

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi 1.TÝnh |  |
| -Y/c HS lµm bµi c¸ nh©n. | -Líp lµm vë, 3 em lµm b¶ng |
| -Ch÷a bµi vµ khen ngîi HS. | -NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 5 0 15  7 5 50  0 0  0 | 4 4 8 2 8  2 8 1 6  1 6 8  1 6 8  0 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 6 1 8 3 8  3 8  2 3 8  2 2 8  1 0 | 8 4 4 4 6  4 6 1 8  3 8 4  3 6 8  1 6 | 7 8 6 6 5  6 5 1 2  1 3 6  1 3 0  6 | | |
| Bµi 2.Chi héi tr­ëng héi phô huynh HS mua 450 quyÓn vë ®Ó ph¸t th­ëng cho 30 HS giái líp 4. Hái mçi HS giái ®­îc bao nhiªu quyÓn vë? | |
| -H­íng dÉn HS ph©n tÝch bµi to¸n. |  |
| -Bµi to¸n cho biÕt g×?  -Bµi to¸n yªu cÇu g×? | -Suy nghÜ, lµm bµi c¸ nh©n vµo vë.  -1 em lµm b¶ng. |
|  | -NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. |
|  | Gi¶i: Mçi HS giái ®­îc sè quyÓn vë lµ |
|  | 450 : 30 = 15 (quyÓn)  §¸p sè: 15 quyÓn |
| Bµi 3.T×m X |  |
| 1. X x 15 = 495   X = 495 : 15  X = 33 | b) (128 - X) x 23 = 874  128 - X = 874 : 23  128 - X = 38  X = 128 - 38  X = 90 |

*3.Cñng cè - dÆn dß:*

- NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

# Thø t­ ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2014

# *Buæi s¸ng:*

# Tin häc

(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n - gi¶ng)

# TËp ®äc

## Tuæi ngùa

*(Xu©n Quúnh)*

**I.Môc tiªu:**

- §äc tr¬n, l­u lo¸t toµn bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng nhÑ nhµng, hµo høng.

- HiÓu néi dung bµi th¬: CËu bÐ tuæi ngùa thÝch bay nh¶y, thÝch du ngo¹n nhiÒu n¬i nh­ng cËu yªu mÑ, ®i ®©u còng nhí ®­êng vÒ víi mÑ.

- Häc thuéc lßng bµi th¬.

**II.§å dïng d¹y häc:**

- B¶ng phô.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

Gäi 2 em nèi nhau ®äc “C¸nh diÒu tuæi th¬”+ c©u hái.

**2.D¹y bµi míi:**

|  |  |
| --- | --- |
| *a.LuyÖn ®äc:* | - Nèi tiÕp nhau ®äc theo ®o¹n tõng khæ th¬. |
| - GV nghe, söa lçi, ph¸t ©m + gi¶i nghÜa tõ + h­íng dÉn nghØ h¬i c©u dµi. | - LuyÖn ®äc theo cÆp.  - 2 em ®äc c¶ bµi. |
| - GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. |  |
| *b.T×m hiÓu bµi:* | HS: §äc thÇm tõng ®o¹n ®Ó tr¶ lêi c©u hái. |
| + B¹n nhá tuæi g×? | - Tuæi ngùa. |
| *+ MÑ b¶o tuæi Êy tÝnh nÕt thÕ nµo?* | - Tuæi Êy kh«ng chÞu ë yªn 1 chç, lµ tuæi thÝch ®i ch¬i. |
| *+ Ngùa con theo ngän giã ®i ch¬i nh÷ng ®©u?* | - Ngùa con rong ch¬i qua miÒn Trung Du xanh ng¾t, qua nh÷ng cao Nguyªn ®Êt ®á, nh÷ng rõng ®¹i ngµn ®en triÒn nói ®¸. Ngùa con mang… miÒn. |
| *+ §iÒu g× hÊp dÉn ngùa con trªn nh÷ng c¸nh ®ång hoa?* | - Mµu s¾c tr¾ng lãa cña hoa m¬ h­¬ng th¬m ngµo ng¹t cña hoa huÖ, giã vµ n¾ng x«n xao trªn c¸nh ®ång… hoa cóc d¹i. |
| *+ Trong khæ th¬ cuèi ngùa con nh¾n nhñ mÑ ®iÒu g×?* | - Tuæi con lµ tuæi ®i nh­ng mÑ ®õng buån, dï ®i xa c¸ch nói rõng, c¸ch s«ng biÓn con còng nhí ®­êng t×m vÒ víi mÑ. |
| *+ NÕu vÏ 1 bøc tranh minh ho¹ bµi th¬ em sÏ vÏ nh­ thÕ nµo?* | - Ph¸t biÓu |
| c.H­íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng bµi th¬:  *- GV h­íng dÉn ®äc diÔn c¶m khæ th¬ cuèi trªn b¶ng phô.*  *- GV cïng c¶ líp nhËn xÐt.* | - 4 em nèi nhau ®äc bµi th¬.  - LuyÖn ®äc theo cÆp  - Thi ®äc thuéc tõng khæ, c¶ bµi th¬. |
| **3.Cñng cè dÆn dß:**  - NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ häc bµi, ®äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. | |

# Mü thuËt

(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n - gi¶ng)

# To¸n

## Chia cho sè cã 2 ch÷ sè *(TiÕp)*

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS biÕt thùc hiÖn phÐp chia sè cã 4 ch÷ sè cho sè cã hai ch÷ sè.

- VËn dông lµm tÝnh , gi¶i to¸n.

**II.§å dïng d¹y häc:**

B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

- 2 HS lªn ch÷a bµi tËp.

**2.D¹y bµi míi:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***a.Tr­êng hîp chia hÕt:*** | |
| 8192 : 64 = ? | - Lªn b¶ng tÝnh, c¶ líp lµm nh¸p. |
| *+ §Æt tÝnh:*  + TÝnh tõ tr¸i sang ph¶i.  + L­ît chia thø 1:  + L­ît chia thø 2:  + L­ît chia thø 3: | 8 1 9 2 6 4  6 4 1 2 8  1 7 9  1 2 8    5 1 2  5 1 2  0 |
| - GV gióp HS ­íc l­îng t×m th­¬ng trong mçi lÇn chia. VD: 179 : 64 = ?  Cã thÓ ­íc l­îng 17 : 6 = 2 d­ 5. |  |
| ***b.Tr­êng hîp chia cã d­:*** | |
| 1154 : 62 = ? |  |
| TiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ trªn. |  |
| ***c.Thùc hµnh:*** | |
| Bµi 1: | - §äc bµi vµ tù lµm.  - 4 em lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë. |
| Bµi 2: GV h­íng dÉn.  Bµi to¸n cho biÕt g×?  Bµi to¸n hái g×?    -NhËn xÐt, ch÷a bµi. | - §äc ®Çu bµi vµ tù lµm.  - Líp lµm vë, 1 em lµm b¶ng nhãm.  - D¸n b¶ng vµ tr×nh bµy.  *Gi¶i:*  Thùc hiÖn phÐp chia ta cã:  3500 : 12 = 291 (d­ 8).  VËy ®ãng ®­îc nhiÒu nhÊt 291 t¸ vµ cßn thõa 8 bót ch×.  §¸p sè: 291 t¸ thõa 8 c¸i. |
| Bµi 3: | - Tr¶ lêi vµ tù lµm bµi vµo vë. |
| + Muèn t×m thõa sè ch­a biÕt ta lµm thÕ nµo?  + Muèn t×m sè chia …? | a) 75 x X = 1800  X = 1800 : 75  X = 24  b) 1855 : X = 35  X = 1855 : 35  X = 53 |
| - GV ch÷a bµi cho HS. |  |

*3.Cñng cè dÆn dß:*

- NhËn xÐt giê häc. Y/c HS vÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

# *Buæi chiÒu:*

# KÓ chuyÖn

## KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc

**I.Môc tiªu:**

***1. RÌn kü n¨ng nãi:***

- BiÕt kÓ tù nhiªn b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc vÒ ®å ch¬i cña trÎ em hoÆc nh÷ng con vËt gÇn gòi víi trÎ em.

- HiÓu c©u chuyÖn, trao ®æi víi b¹n vÒ tÝnh c¸ch cña nh©n vËt.

*2. RÌn kü n¨ng nghe:*

- Ch¨m chó nghe b¹n kÓ, nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n.

**II.§å dïng d¹y häc:**

Mét sè truyÖn viÕt vÒ ®å ch¬i trÎ em.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

***1.KiÓm tra bµi cò:***

Gäi 1 - 2 HS kÓ chuyÖn “Bóp bª cña ai”?

***2.H­íng dÉn HS kÓ chuyÖn:***

|  |  |
| --- | --- |
| *a.H­íng dÉn HS hiÓu yªu cÇu cña bµi tËp:* | |
| - GV viÕt ®Ò bµi lªn b¶ng, g¹ch d­íi tõ quan träng (®å ch¬i, con vËt gÇn gòi). | - 2 em ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.  - C¶ líp theo dâi.  - Quan s¸t tranh minh ho¹ trong SGK ph¸t biÓu. |
| + TruyÖn nµo cã nh©n vËt lµ nh÷ng ®å ch¬i cña trÎ em? Lµ con vËt gÇn gòi víi trÎ em? | - Chó lÝnh dòng c¶m, chó §Êt Nung, Vâ sÜ Bä ngùa.  - Mét sè HS nèi tiÕp nhau giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn cña m×nh. Nãi râ nh©n vËt trong truyÖn lµ ®å ch¬i hay con vËt.  VD: T«i muèn kÓ víi c¸c b¹n c©u chuyÖn vÒ 1 chµng HiÖp sÜ Gç dòng c¶m, nghÜa hiÖp, lu«n lµm ®iÒu tèt cho mäi ng­êi. |
| *b.HS thùc hµnh kÓ chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn:* | |
|  | - Tõng cÆp HS kÓ, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.  - Thi kÓ chuyÖn tr­íc líp. |
| - GV vµ c¶ líp b×nh chän b¹n kÓ hay nhÊt. | |

***3.Cñng cè - dÆn dß:***

- GV nhËn xÐt giê häc. Y/c HS vÒ nhµ tËp kÓ cho thuéc.

# LuyÖn tiÕng viÖt

## LuyÖn tËp Më réng vèn tõ: §å ch¬i - trß ch¬i

**I.Môc tiªu:**

- Cñng cè tªn 1 sè ®å ch¬i, trß ch¬i, nh÷ng ®å ch¬i cã h¹i, cã lîi.

- VËn dông c¸c tõ ng÷ miªu t¶ t×nh c¶m, th¸i ®é cña con ng­êi khi tham gia c¸c trß ch¬i trong nãi vµ viÕt.

**II.§å dïng d¹y häc:**

1 sè ®å ch¬i: qu¶ bãng, qu¶ cÇu, bóp bª …

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

*1.KiÓm tra bµi cò:*

***- Gäi 2 HS ®äc néi dung cÇn ghi nhí.***

**2.D¹y bµi míi:**

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi tËp 1: GV d¸n tranh minh häa.  - HÖ thèng vèn tõ. | - §äc yªu cÇu, quan s¸t kü tranh nãi ®óng, ®ñ tªn nh÷ng ®å ch¬i øng víi c¸c trß ch¬i trong mçi tranh.  - 1 em lµm mÉu |
| Bµi tËp 2: GV gäi HS tr×nh bµy bµi gi¶i. | - §äc yªu cÇu bµi tËp vµ lµm vµo vë bµi tËp. |
| - HÖ thèng ho¸ vèn tõ th«ng qua viÖc kÓ tªn c¸c ®å ch¬i , trß ch¬i. |  |
| + §å ch¬i: Bãng - qu¶ cÇu |  |
| + Trß ch¬i : Phun n­íc - ®u quay. |  |
| Bµi tËp 3:  - GV chia nhãm, ph¸t phiÕu.  - GV cïng c¶ líp nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng. | Trao ®æi theo cÆp, nhãm nhá, c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. |
| a. Bóp bª, nh¶y d©y, nh¶y ngùa, trång nô trång hoa, ch¬i thuyÒn, ch¬i « ¨n quan, nh¶y lß cß,… | b.- Th¶ diÒu(vui khoÎ)  - R­íc ®Ìn «ng sao(vui)  - Bµy cç(vui, rÌn khÐo tay) |
|  | - Ch¬i bóp bª rÌn tÝnh chu ®¸o, dÞu dµng)  - Nh¶y d©y(nhanh khoÎ) |
|  | - Trång nô trång hoa (vui, khoÎ)  - Trß ch¬i ®iÖn tö (rÌn chÝ th«ng minh)  - C¾m tr¹i (rÌn khÐo tay, nhanh)  - BÞt m¾t b¾t dª (vui, rÌn trÝ th«ng minh) |
| Bµi tËp 4: VËn dông vèn tõ vµo viÖc ®Æt c©u:  - GV gäi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. |  |
| *3.Cñng cè - dÆn dß:*  ***- NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.*** | |

# Khoa häc

## Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt cã kh«ng khÝ?

**I.Môc tiªu:**

- HS biÕt lµm thÝ nghiÖm chøng minh kh«ng khÝ ë quanh mäi vËt vµ c¸c chç rçng trong c¸c vËt.

- Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vÒ khÝ quyÓn.

**II.§å dïng d¹y häc:**

H×nh trang 62, 63 SGK, tói bãng, d©y chun, kim...

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

Gäi HS ®äc phÇn bµi häc giê tr­íc.

**2.D¹y bµi míi:**

***Ho¹t ®éng 1: ThÝ nghiÖm chøng minh kh«ng khÝ cã ë quanh mäi vËt.***

|  |  |
| --- | --- |
| - GV chia nhãm, yªu cÇu c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm.  - GV ®Õn tõng nhãm quan s¸t vµ gióp ®ì c¸c nhãm. | - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch. |
| => KÕt luËn: Kh«ng khÝ cã ë quanh mäi vËt. |  |
| ***Ho¹t ®éng 2: ThÝ nghiÖm chøng minh kh«ng khÝ cã trong nh÷ng chç rçng cña mäi vËt.*** | |
| - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm. | - Lµm thÝ nghiÖm theo nhãm theo gîi ý trong SGK.  - Rót ra kÕt luËn qua thÝ nghiÖm trªn.  - C¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch t¹i sao. |
| => KÕt luËn chung c¶ hai ho¹t ®éng: Xung quanh mäi vËt vµ mäi chç rçng bªn trong vËt ®Òu cã kh«ng khÝ. |  |
| ***Ho¹t ®éng 3: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ sù tån t¹i cña kh«ng khÝ.*** | |
| - GV lÇn l­ît nªu c¸c c©u hái cho HS th¶o luËn.  - Líp kh«ng khÝ bao quanh tr¸i ®Êt ®­îc gäi lµ g×? | - Gäi lµ khÝ quyÓn. |
| - T×m vÝ dô chøng tá kh«ng khÝ cã ë xung quanh ta vµ kh«ng khÝ cã trong nh÷ng chç rçng cña mäi vËt?  => Bµi häc: Ghi b¶ng. | - 3 em ®äc. |
| *3.Cñng cè - dÆn dß:*  - NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. | |

**Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 2014**

***Buæi s¸ng:***

# TËp lµm v¨n

## LuyÖn tËp miªu t¶ ®å vËt

**I.Môc tiªu:**

- HS luyÖn tËp ph©n tÝch cÊu t¹o 3 phÇn cña 1 bµi b¨n miªu t¶ ®å vËt, tr×nh tù miªu t¶.

- HiÓu vai trß cña quan s¸t trong viÖc miªu t¶ nh÷ng chi tiÕt cña bµi v¨n, sù xen kÏ cña lêi t¶ víi lêi kÓ.

- LuyÖn tËp lËp dµn ý 1 bµi v¨n miªu t¶.

**II.§å dïng d¹y häc:**

B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

- Gäi HS ®äc néi dung cÇn ghi nhí trong tiÕt tr­íc.

**2.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:**

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi 1: | - 2 em nèi nhau ®äc yªu cÇu cña bµi tËp, c¶ líp theo dâi.  - §äc thÇm bµi v¨n “ChiÕc xe ®¹p cña chó T­”, suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái miÖng a, c, d, c©u b viÕt vµo b¶ng nhãm. |
| - GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i:  a) + Më bµi: | - Giíi thiÖu chiÕc xe ®¹p (®å vËt ®­îc t¶) => Trùc tiÕp. |
| +Th©n bµi: | - T¶ chiÕc xe vµ t×nh c¶m cña chó T­ víi chiÕc xe. |
| + KÕt bµi: | Nªu kÕt thóc cña bµi (niÒm vui cña ®¸m con nÝt vµ chó T­ bªn chiÕc xe).=> kÕt tù nhiªn |
| b) T¶ bao qu¸t chiÕc xe: | - Xe ®Ñp nhÊt kh«ng cã chiÕc xe nµo b»ng. |
| + T¶ nh÷ng bé phËn cã ®Æc ®iÓm næi bËt. | - Xe mµu vµng, hai c¸i vµnh … hoa.  - Gi÷a tay cÇm …. hoa. |
| + Nãi vÒ t×nh c¶m cña chó T­ víi chiÕc xe. | - Bao giê dõng xe …s¹ch sÏ.  - Chó ©u yÕm gäi …. ngùa s¾t. |
| c) T¸c gi¶ quan s¸t b»ng m¾t, b»ng tai… |  |
| d) Nh÷ng lêi miªu t¶ trong bµi v¨n: chó g¾n hai con b­ím …/ chó h·nh diÖn víi chiÕc xe cña m×nh. |  |
| Bµi 2: | - §äc yªu cÇu cña bµi.  - Lµm bµi c¸ nh©n vµo vë, 1 sè HS lµm vµo b¶ng nhãm vµ tr×nh bµy trªn b¶ng. |
| - GV vµ HS nhËn xÐt ®i ®Õn 1 dµn ý chung.  a) Më bµi:  T¶ bao qu¸t chiÕc ¸o  T¶ tõng bé phËn  b) Th©n bµi: | - T¶ bao qu¸t chiÕc ¸o:  + ¸o mµu xanh l¬.  + ChÊt v¶i…  - T¶ tõng bé phËn.  + Cæ cån mÒm võa vÆn.  + ¸o cã hai c¸i tói tr­íc ngùc.  + Hµng khuy xanh. |
| c) KÕt bµi: T×nh c¶m cña em víi chiÕc ¸o | + ¸o rÊt cò nh­ng em rÊt thÝch.  + Em ®· cïng mÑ ®i mua.  + Em cã c¶m gi¸c m×nh lín lªn. |

3.Cñng cè - dÆn dß:

# - NhËn xÐt giê häc.VÒ nhµ xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

# ¢m nh¹c

(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n – gi¶ng)

**To¸n**

**LuyÖn tËp**

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hiÖn phÐp chia cho sè cã 2 ch÷ sè.

- TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.

- Gi¶i bµi to¸n vÒ phÐp chia cã d­.

**II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

- Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp.

**2.D¹y bµi míi:**

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi 1: | - §äc yªu cÇu vµ tù tÝnh ra nh¸p. |
| - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. | - 3 em lªn b¶ng lµm  - C¶ líp lµm vµo vë. |
| Bµi 2: ¤n l¹i quy t¾c tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc(kh«ng cã dÊu ngoÆc). | - §äc yªu cÇu vµ tù lµm  - 2 em lªn b¶ng lµm trªn b¶ng líp.  a) 4237 x 18 - 34578 = 76266 - 34578  = 41688  b) 8064 : 64 x 37 = 126 x 37  = 4662 |
| Bµi 3: | - §äc ®Çu bµi. |
| + Bµi to¸n cho biÕt g×?  + Bµi to¸n hái g×? | - 1 em lªn b¶ng gi¶i.  - C¶ líp lµm vµo vë.  *Bµi gi¶i:*  Mçi xe ®¹p cÇn cã sè nan hoa lµ:  36 x 2 = 72 (c¸i)  Thùc hiÖn phÐp chia ta cã:  5260 : 72 = 73 (d­ 4)  VËy l¾p ®­îc nhiÒu nhÊt 73 xe ®¹p vµ cßn thõa 4 nan hoa.  §¸p sè: 73 xe ®¹p cßn thõa 4 nan hoa. |
| - GV ch÷a bµi cho HS. |  |
| **3.Cñng cè - dÆn dß:**  - NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. | |

# ThÓ dôc

**«n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung**

**trß ch¬i: nh¶y thá**

**I.Môc tiªu:**

- ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.

- Trß ch¬i “Thá nh¶y”, yªu cÇu tham gia trß ch¬i nhiÖt t×nh, s«i næi vµ chñ ®éng.

**II.§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn:**

- S©n tr­êng, phÊn, cßi,

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.PhÇn më ®Çu:*** | |
| - GV tËp trung líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. | - Ch¹y chËm thµnh 1 hµng däc quanh s©n.  - Ch¬i trß ch¬i. |
| ***2.PhÇn c¬ b¶n:*** | |
| *a.Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:* |  |
| - ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 2 - 3 lÇn, mçi lÇn 2 x 8 nhÞp. | LÇn 1: GV h« cho c¶ líp tËp 2 - 3 lÇn.  LÇn 2: TËp theo tæ.  - Thi gi÷a c¸c tæ. |
| b.Trß ch¬i vËn ®éng: |  |
| *- GV nªu tªn trß ch¬i, h­íng dÉn c¸ch ch¬i.* | - Ch¬i thö 1 lÇn  - C¶ líp ch¬i thËt. |
| ***3.PhÇn kÕt thóc:*** | |
| - GV cïng hÖ thèng bµi.  - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.  - Giao bµi vÒ nhµ. | - §øng t¹i chç h¸t, vç tay.  - Th¶ láng toµn th©n.  - NghØ ng¬i t¹i chç.  - VÒ tËp cho thuéc. |

# *Buæi chiÒu:*

# LuyÖn tõ vµ c©u

## Gi÷ phÐp lÞch sù khi ®Æt c©u hái

**I.Môc tiªu:**

- HS biÕt phÐp lÞch sù khi hái chuyÖn ng­êi kh¸c (biÕt th­a göi, x­ng h« phï hîp víi quan hÖ gi÷a m×nh vµ ng­êi ®­îc hái, tr¸nh nh÷ng c©u hái tß mß hoÆc lµm phiÒn lßng ng­êi kh¸c).

- Ph¸t hiÖn ®­îc quan hÖ vµ tÝnh c¸ch nh©n vËt qua lêi ®èi ®¸p, biÕt c¸ch hái trong nh÷ng tr­êng hîp tÕ nhÞ cÇn bµy tá sù th«ng c¶m víi ®èi t­îng giao tiÕp.

**II.§å dïng d¹y häc:**

B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

**2.D¹y bµi míi:**

***a.PhÇn nhËn xÐt:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Bµi tËp 1:*** | - §äc yªu cÇu, lµm bµi c¸ nh©n vµo vë . |
| ***- C¶ líp NX, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.***  ***C©u hái: MÑ ¬i, con tuæi g×?***  ***Tõ thÓ hiÖn th¸i ®é lÔ phÐp.*** | 🡪 Lêi gäi: MÑ ¬i |
| ***Bµi tËp 2:*** | - §äc yªu cÇu, lµm vµo vë, , d¸n bµi lªn b¶ng ®äc nh÷ng c©u cña m×nh. |
| ***- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.*** |  |
| ***Bµi tËp 3:*** | - §äc yªu cÇu, suy nghÜ tr¶ lêi. |
| ***- GV kÕt luËn ý kiÕn ®óng.*** |  |
| ***b.PhÇn ghi nhí:*** | |
|  | - 3 em ®äc néi dung ghi nhí. |
| ***c.PhÇn luyÖn tËp:*** | |
| ***Bµi 1:*** | - §äc yªu cÇu, c¶ líp ®äc thÇm vµ lµm vµo vë  - 1 sè em lµm bµi trªn b¶ng nhãm d¸n b¶ng vµ tr×nh bµy bµi. |
| ***- GV vµ HS nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng (SGV).*** |  |
| ***Bµi 2:*** | - §äc yªu cÇu.  - 2 em ®äc c¸c c©u hái trong ®o¹n trÝch.  - 1 em ®äc c¸c c©u hái c¸c b¹n nhá tù ®Æt ra cho nhau.  -1 em ®äc c©u hái c¸c b¹n nhá hái cô giµ. |
| ***- GV nhËn xÐt vµ chèt lêi lêi gi¶i ®óng (SGV).*** |  |
| **3.Cñng cè - dÆn dß:** | |
| - GV nhËn xÐt tiÕt häc.  - DÆn vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. | - 2 em nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí. |

**LuyÖn to¸n**

**LuyÖn tËp**

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hiÖn phÐp chia cho sè cã 2 ch÷ sè.

- TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.

- Gi¶i bµi to¸n vÒ phÐp chia cã d­.

**II.§å dïng d¹y häc:**

Vë bµi tËp to¸n (Trang 85). B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

**2.D¹y bµi míi:**

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi 1.§Æt tÝnh råi tÝnh.  -Ch÷a bµi vµ khen ngîi HS. | -HS lµm bµi c¸ nh©n vµo vë.  -3 em lµm b¶ng.  -NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1820 35  70 52  0 | 3388 49  448 69  7 | 3960 52  320 76  8 | | |
| Bµi 2.§Æt tÝnh råi tÝnh.  - TiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ bµi 1. |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 8228 44  382 187  308  0 | 9280 57  358 162  160  46 | 8165 18  96 453  65  9 | | |
| Bµi 3.TÝnh b»ng 2 c¸ch. |  |
| -BiÓu thøc cã d¹ng nh­ thÕ nµo? | -Chia 1 sè cho 1 tÝch |
| -Y/c HS tù lµm bµi. | -Líp lµm vë, 2 em lµm b¶ng nhãm. |
|  | -D¸n b¶ng vµ tr×nh bµy. |
|  | -NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. |
| -Ch÷a bµi vµ khen ngîi HS. |  |
| a)C¸ch 1: 216 : (8 x 9) = 216 : 72  = 3  C¸ch 2: 216 : (8 x 9) = 216 : 8 : 9  = 27 : 9  = 3 | b)C¸ch 1: 476 : (17 x 4) = 476 : 68  = 7  C¸ch 2: 476 : (17 x 4) = 476 : 17 : 4  = 28 : 4  = 7 |
| Bµi 4.Gäi HS ®äc ®Ò bµi. | - 2 em ®äc ®Ò bµi. |
| -Bµi to¸n cho biÕt g×? | -Cã 3 b¹n, mçi b¹n mua 2 c¸i bót, tÊt c¶ ph¶i tr¶ 9000 ®ång. |
| -Bµi to¸n y/c ta lµm g×? | -TÝnh gi¸ tiÒn mçi c¸i bót. |
|  | -HS lµm bµi vµo vë, 1 em lµm b¶ng nhãm. |
|  | -D¸n b¶ng vµ tr×nh bµy. |
| -NhËn xÐt vµ ch÷a bµi. | Gi¶i: Sè bót c¶ ba b¹n mua lµ:  2 x 3 = 6 (c¸i)  Gi¸ tiÒn mçi c¸i bót lµ:  9000 : 6 = 1500 (®ång)  §¸p sè: 1500 ®ång |

**3.Cñng cè - dÆn dß:**

- NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

# LuyÖn tiÕng viÖt

## LuyÖn tËp: gi÷ phÐp lÞch sù khi ®Æt c©u hái

**I.Môc tiªu:**

- HS biÕt phÐp lÞch sù khi hái chuyÖn ng­êi kh¸c (biÕt th­a göi, x­ng h« phï hîp víi quan hÖ gi÷a m×nh vµ ng­êi ®­îc hái, tr¸nh nh÷ng c©u hái tß mß hoÆc lµm phiÒn lßng ng­êi kh¸c).

**II.§å dïng d¹y häc:**

ChuÈn bÞ néi dung bµi.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

**2.D¹y bµi míi:**

*a)Giíi thiÖu bµi:*

*b)Néi dung:*

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi 1.Trong c¸c t×nh huèng sau c¸c c©u hái ch­a gi÷ ®óng phÐp lÞch sù. Em h·y ch÷a l¹i cho ®óng. | |
| a)Vµo quÇy hµng s¸ch TuÊn ®Ò nghÞ c« b¸n hµng:  -Ch¸u xem quyÓn s¸ch nµy ®­îc kh«ng? | -C« ¬i, ch¸u cã thÓ xem quyÓn truyÖn nµy ®­îc kh«ng ¹? |
| b)GÆp c« hµng xãm, Tó liªn hái: “§i ch¬i µ?” | -C« ®i ch¬i ®Êy ¹? |
| c)GÆp cô giµ ®ang chÇn chõ bªn vÖ ®­êng, Nam liÒn ch¹y ®Õn hái:  -Cô lµm sao thÕ? | - Cô ¬i, cô lµm sao thÕ ¹? |
| Bµi 2.T×m c©u hái thÓ hiÖn sù lÔ phÐp, lÞch sù cña 1 b¹n nhá trong c¸c tr­êng hîp sau: | |
| TH1:  a)MÑ mua vë To¸n cho con ®­îc kh«ng?  b)Sao mÑ ch­a mua vë To¸n cho con?  c)MÑ ch­a mua vë To¸n µ?  d)MÑ ¬i, mÑ mua vë To¸n cho con ®­îc kh«ng ¹? | - Trao ®æi theo nhãm ®«I t×m c©u tr¶ lêi ®óng.  - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶. |
| TH2:  a)MÑ em ®i ®©u vËy?  b)Em cã biÕt mÑ em ®i ®©u kh«ng vËy? c)MÑ cã ë nhµ kh«ng?  d)MÑ em kh«ng cã nhµ µ? | -TH1: §¸p ¸n d  -TH2: §¸p ¸n b |
| Bµi 3.§Æt c©u hái ®Ó thÓ hiÖn th¸i ®é. |  |
| a)Than: ThÕ cã buån kh«ng c¬ chø? | c)Khen: Sao mµ b¹n Êy ch¨m thÕ nhØ? |
| b)Chª: Sao mµ ch÷ b¹n xÊu thÕ? | d)Yªu cÇu: B¹n cã thÓ ngåi im lÆng ®­îc kh«ng? |
| -Gäi HS ®äc c©u m×nh ®Æt. | -TiÕp nèi nhau ®äc c©u v¨n cña m×nh. |
| - NhËn xÐt, chØnh söa cho HS. |  |

**3.Cñng cè - dÆn dß:**

- GV nhËn xÐt giê häc.Y/c HS vÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

# Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2014

# *Buæi s¸ng:*

# ThÓ dôc

**«n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.**

**trß ch¬i: lß cß tiÕp søc**

**I.Môc tiªu:**

- ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung, yªu cÇu thùc hiÖn bµi thÓ dôc ®óng thø tù vµ kü thuËt.

- Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc” yªu cÇu ch¬i ®óng luËt.

**II.§Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn:**

S©n tr­êng, cßi, phÊn kÎ v¹ch.

**III.Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.PhÇn më ®Çu:*** | |
| - GV tËp trung líp, phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu giê häc. | - §i ®Òu h¸t vç tay, giËm ch©n t¹i chç, khëi ®éng c¸c khíp. |
| ***2.PhÇn c¬ b¶n:*** | |
| *a.¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:* | - ¤n 2 lÇn mçi ®éng t¸c 2 x 8 nhÞp. |
| LÇn 1: GV ®iÒu khiÓn.  LÇn 2: C¸n sù ®iÒu khiÓn. | - TËp theo tæ, nhãm. |
| - GV ®i quan s¸t c¸c nhãm tËp, uèn n¾n, söa sai cho c¸c em. | - Thi gi÷a c¸c tæ. |
| *b.Trß ch¬i vËn ®éng:* |  |
| - GV nªu tªn trß ch¬i.  - H­íng dÉn c¸ch ch¬i. | - Ch¬i thö.  - Ch¬i thËt. |
| ***3.PhÇn kÕt thóc:*** | |
|  | - §øng t¹i chç h¸t, vç tay, thùc hiÖn ®éng t¸c gËp th©n th¶ láng. |
|  | - BËt nh¶y nhÑ nhµng tõng ch©n kÕt hîp th¶ láng toµn th©n 5 – 6 lÇn. |
| *- GV nhËn xÐt giê häc.*  - VÒ nhµ c¸c em tËp cho thuéc ®Ó giê sau kiÓm tra. | |

# TËp lµm v¨n

## Quan s¸t ®å vËt

**I.Môc tiªu:**

- HS biÕt quan s¸t ®å vËt theo 1 tr×nh tù hîp lý, b»ng nhiÒu c¸ch, ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng ph©n biÖt ®­îc ®å vËt ®ã víi nh÷ng ®å vËt kh¸c.

- Dùa vµo kÕt qu¶ quan s¸t, biÕt lËp dµn ý ®Ó t¶ mét ®å ch¬i em ®· chän.

**II.§å dïng d¹y häc:**

- Tranh minh ho¹ 1 sè ®å ch¬i trong SGK.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

2 em ®äc dµn ý bµi v¨n t¶ chiÕc ¸o.

# 2.D¹y bµi míi:

***a.NhËn xÐt:***

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi 1:- GV nªu yªu cÇu. | - 3 em nèi nhau ®äc yªu cÇu cña bµi vµ c¸c gîi ý a, b, c, d. |
|  | - Mét sè em giíi thiÖu víi c¸c b¹n ®å ch¬i m×nh mang ®Õn líp. |
|  | - §äc thÇm l¹i yªu cÇu cña bµi vµ gîi ý quan s¸t ®å ch¬i m×nh ®· chän, viÕt kÕt qu¶ quan s¸t vµo vë bµi tËp. |
| - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tõng em theo c¸c tiªu chÝ ®Ò ra. B×nh chän b¹n quan s¸t chÝnh x¸c, tinh tÕ | - Tr×nh bµy kÕt qu¶. |
| Bµi 2: |  |
| + Khi quan s¸t ®å vËt cÇn chó ý nh÷ng g×? | - Ph¶i quan s¸t theo 1 tr×nh tù hîp lý tõ bao qu¸t ®Õn chi tiÕt bé phËn. - Quan s¸t b»ng nhiÒu gi¸c quan.  - T×m ra nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. |
| *b.PhÇn ghi nhí:* | |
|  | - 3 em ®äc néi dung cÇn ghi nhí. |
| ***c.PhÇn luyÖn tËp:*** | |
| - GV nªu yªu cÇu cña bµi. | - Lµm bµi vµo vë. - §äc dµn ý m×nh ®· chän. |
| (a) Më bµi: Giíi thiÖu gÊu b«ng, ®å ch¬i em thÝch.  (b) Th©n bµi:  + H×nh d¸ng: | - GÊu b«ng kh«ng to, lµ gÊu ngåi, d¸ng ng­êi trßn, hai tay ch¾p thu lu tr­íc bông. |
| + Bé l«ng: | - Mµu n©u s¸ng, pha mÊy m¶ng hång nh¹t ë tai, mâm, gan bµn ch©n lµm nã cã vÎ rÊt kh¸c nh÷ng con gÊu kh¸c. |
| + Hai m¾t: | - §en l¸y, tr«ng nh­ m¾t thËt, rÊt nghÞch ngîm vµ th«ng minh. |
| + Mòi: | - Mµu n©u ®á, trong nh­ mét chiÕc cóc ¸o g¾n trªn mâm. |
| + Trªn cæ: | - Th¾t 1 chiÕc n¬ ®á chãt lµm nã thËt b¶nh |
| + Trªn ®«i tay ch¾p l¹i tr­íc bông gÊu: | - Cã 1 b«ng hoa giÊy mµu tr¾ng lµm nã cµng ®¸ng yªu. |
| (c) KÕt luËn: ¤m chó gÊu nh­ 1 côc b«ng lín, em thÊy rÊt dÔ chÞu. |  |
| 3.Cñng cè - dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc.VÒ nhµ tiÕp tôc hoµn chØnh bµi v¨n cña m×nh. | |

# To¸n

## Chia cho sè cã hai ch÷ sè *(TiÕp)*

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS biÕt thùc hiÖn phÐp chia sè cã 5 ch÷ sè cho sè cã 2 ch÷ sè.

- VËn dông lµm tÝnh , gi¶i to¸n.

**II.§å dïng d¹y häc:**

- B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

Gäi HS lªn ch÷a bµi tËp vÒ nhµ.

**2.D¹y bµi míi:**

***a.Tr­êng hîp chia hÕt:***

|  |  |
| --- | --- |
| 10105 : 43 = ?  -H­íng dÉn l¹i tõng b­íc.  -GV cÇn gióp HS tËp ­íc l­îng t×m th­¬ng trong mçi lÇn chia.  -PhÐp chia 10105 : 43 lµ phÐp chia hÕt hay chia cã d­? | -1HS lªn b¶ng tr×nh bµy.  -101 : 43 cã thÓ ­íc l­îng thµnh 10 : 4.  -150 : 43 cã thÓ ­íc l­îng thµnh 15 : 4.  -215 : 43 cã thÓ ­íc l­îng thµnh 20 : 4.  -Lµ phÐp chia hÕt. |
| ***b Tr­êng hîp chia cã d­:*** | |
| 26345 : 35 = ? |  |
| *- GV h­íng dÉn HS thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ trªn.* |  |
| *c.Thùc hµnh:* | |
| *Bµi 1:* | - §Æt tÝnh råi tÝnh.  - 3 HS lªn b¶ng lµm, c¸c HS kh¸c lµm vµo vë. |
| *- GV cïng c¶ líp ch÷a bµi.* |  |
| *Bµi 2:*  *GV hái: Bµi to¸n c¸c ®¬n vÞ ®· cïng ®¬n vÞ ch­a?* | - §äc ®Çu bµi, c¶ líp theo dâi.  - Ch­a cïng ®¬n vÞ. |
| *- §æi nh­ thÕ nµo?* | - §æi giê ra phót, km ra mÐt. |
| *Bµi to¸n cho biÕt g×?*  *Bµi to¸n hái g×?* | -Trong 1h15’ vËn ®éng viªn xe ®¹p ®i ®­îc 38km400m.  -Trung b×nh 1 phót ®i ®­îc bao nhiªu km?  - Líp lµm vµo vë, 1 em lµm b¶ng nhãm.  - D¸n b¶ng vµ tr×nh bµy.  *G i¶i:*  §æi: 1 giê 15 phót = 75 phót.  38 km 400 m = 38 400 m.  Trung b×nh mçi phót vËn ®éng viªn ®ã ®i ®­îc lµ: 38 400 : 75 = 512 (m).  §¸p sè: 512 m. |
| *- GV ch÷a bµi cho HS.* |  |

**3.Cñng cè - dÆn dß:**

- NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

**§Þa lý**

## ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n

## ë ®ång b»ng b¾c bé *(TiÕp)*

**I.Môc tiªu:**

- HS tr×nh bµy ®­îc 1 sè ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ nghÒ thñ c«ng vµ chî phiªn cña ng­êi d©n ®ång b»ng B¾c Bé.

- C¸c c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm.

- X¸c lËp mèi quan hÖ gi÷a thiªn nhiªn, d©n c­ víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt.

- T«n träng, b¶o vÖ c¸c thµnh qu¶ cña ng­êi d©n.

**II.§å dïng d¹y häc:**

Tranh ¶nh vÒ nghÒ thñ c«ng, chî phiªn ë ®ång b»ng B¾c Bé.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.KiÓm tra bµi cò:** | |
| - Gäi 1 em nªu bµi häc. | |
| **2.D¹y bµi míi:** | |
| *a.N¬i cã hµng tr¨m nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng:* | |
| Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc theo nhãm. | - §äc SGK vµ sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n ®Ó tr¶ lêi c©u hái: |
| + Em biÕt g× vÒ nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cña ng­êi d©n ®ång b»ng B¾c Bé? | - RÊt nhiÒu nghÒ ®¹t tr×nh ®é tinh x¶o cao t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm næi tiÕng nh­ lôa V¹n Phóc, gèm sø B¸t Trµng, chiÕu cãi Kim S¬n, ch¹m b¹c §ång S©m… |
| + Khi nµo 1 lµng trë thµnh lµng nghÒ? | - Khi nghÒ thñ c«ng ë lµng ®ã ph¸t triÓn m¹nh. |
| + KÓ tªn c¸c lµng nghÒ thñ c«ng mµ em biÕt? | - Lµng B¸t Trµng, lµng V¹n Phóc, lµng §ång KÞ… |
| + ThÕ nµo lµ nghÖ nh©n cña nghÒ thñ c«ng? | - Ng­êi lµm nghÒ thñ c«ng giái ®­îc gäi lµ nghÖ nh©n. |
| - GV nhËn xÐt. |  |
| *d. Chî phiªn:*  Ho¹t ®éng2: Lµm viÖc theo nhãm. | - Dùa vµo tranh ¶nh SGK vµ vèn hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó tr¶ lêi c©u hái: |
| + Chî phiªn ë ®ång b»ng B¾c Bé cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×? | - Ho¹t ®éng mua b¸n diÔn ra tÊp nËp, hµng ho¸ lµ nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt t¹i ®Þa ph­¬ng vµ 1 sè mÆt hµng ®­a tõ n¬i kh¸c ®Õn. Ngµy häp chî kh«ng trïng nhau, c¸c phiªn gÇn nhau. |
| + M« t¶ vÒ chî theo tranh ¶nh?  => Ghi nhí: Ghi b¶ng. | - 2 em ®äc bµi häc. |
| **3.Cñng cè - dÆn dß:**  - NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. | |

***Buæi chiÒu:***

# LuyÖn to¸n

## LuyÖn tËp: Chia cho sè cã hai ch÷ sè

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS biÕt thùc hiÖn phÐp chia sè cã 5 ch÷ sè cho sè cã 2 ch÷ sè.

- VËn dông lµm tÝnh , gi¶i to¸n.

**II.§å dïng d¹y häc:**

- B¶ng nhãm. Vë bµi tËp to¸n (trang 86).

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra bµi cò:**

**2.D¹y bµi míi:**

***a.Giíi thiÖu bµi:***

***b.Néi dung:***

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh |  |
| -Y/c HS lµm bµi c¸ nh©n. | -Líp lµm vë, 3 em lµm b¶ng. |
|  | -NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. |
| *NhËn xÐt vµ ch÷a bµi.* |  |
| *a) 69104 : 56* | a) 1234 |
| *b) 60116 : 28* | b) 2147 |
| *c) 32570 : 24* | c) 1357 (d­ 2) |
| *Bµi 2.TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.* | -HS nªu c¸ch lµm d¹ng biÓu thøc 1 sè chia 1 tæng vµ 1 sè chia 1 hiÖu. |
| *-Y/c HS lµm bµi theo nhãm ®«i.* | -Th¶o luËn lµm bµi.  -2 nhãm lµm bµi vµo b¶ng nhãm. |
|  | -D¸n b¶ng vµ tr×nh bµy. |
| *a)12054 : (45 + 37) = 12054 : 82*  *= 147* | b)30284 : (100 – 33) = 30284 : 67  = 452 |
| *Bµi 3:* | - Nªu y/c. |
| *-Y/c HS lµm bµi c¸ nh©n.* | -Líp lµm vë, 2 em lµm b¶ng, mçi em lµm 1 phÇn. |
|  | -NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. |
| *-Ch÷a bµi vµ nhËn xÐt.* |  |
| *a)Sè ngµy lµm viÖc c¶ 3 th¸ng: 67*  *Sè l­îng s¶n phÈm c¶ 3 th¸ng: 15745* | b)Trung b×nh mçi ngµy lµm ®­îc 235 s¶n phÈm. |

**3.Cñng cè - dÆn dß:**

- NhËn xÐt giê häc. VÒ xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

**TiÕng Anh**

(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n - gi¶ng)

# Ho¹t ®éng tËp thÓ

**S¬ kÕt tuÇn**

**I.Môc tiªu.**

-§¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nÒ nÕp vµ häc tËp trong tuÇn cña HS.

-Nªu ph­¬ng h­íng vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng tuÇn 16.

-Gióp HS cã tinh thÇn - ý thøc tù gi¸c trong häc tËp vµ rÌn luyÖn.

**II.Néi dung.**

***1.NhËn xÐt viÖc thùc hiÖn nÒ nÕp vµ häc tËp trong tuÇn.***

-NÒ nÕp: §i häc ®Çy ®ñ, ®óng giê.

-XÕp hµng ra, vµo líp nhanh; h¸t ®Çu giê vµ gi÷a giê ®Òu, to, râ rµng.

-Häc tËp: Trong líp chó ý nghe gi¶ng, h¨ng h¸i gi¬ tay ph¸t biÓu x©y dùng bµi.

***2.Ph­¬ng h­íng tuÇn 16.***

-Ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 15.

-Yªu cÇu HS häc bµi vµ ®i häc ®Çy ®ñ.

[

-Tham gia cã hiÖu qu¶ c¸c phong trµo thi ®ua do nhµ tr­êng ph¸t ®éng.

-TiÕp tôc phong trµo thi ®ua chµo mõng ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n 22/12.

**Sổ theo dõi chất lượng giáo dục Đối với giáo viên chủ nhiệm**

**\*Mục a) Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng):** Ví dụ 1: + Nhận xét tháng thứ Ba của một học sinh lớp 5, giáo viên có thể ghi như sau:  
- Thực hiện chưa thành thạo các phép đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích. Cho thêm bài tập và hướng dẫn lại cách đổi các đơn vị đo này.  
- Phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa đôi lúc chưa chính xác. Nhắc nhở học sinh xem lại lí thuyết, cho thêm bài tập củng cố sau đó hướng dẫn lại cách xác định.  
Ví dụ 2: + Nhận xét tháng thứ Ba của một học sinh lớp 4, giáo viên có thể ghi như sau:  
- Hoàn thành tốt các nội dung chương trình của từng bài trong tháng song trình bày bài trong vở còn ẩu. Nhắc nhở học sinh cẩn thận khi viết bài.  
+ Sổ theo dõi chất lượng giáo dục Đối với giáo viên bộ môn  
Ví dụ 1: + Nhận xét tháng thứ Ba của một học sinh lớp 5, giáo viên Mỹ thuật có thể ghi như sau:  
- Đã vẽ được tranh theo đề tài được giao nhưng vẽ màu chưa hợp lí. Nên chọn màu sắc có sắc độ đậm, nhạt để tô vào bài.  
- Hoặc: Nắm được cách vẽ theo mẫu và hoàn thành tương đối tốt bài vẽ. Cần phát huy.  
Ví dụ 2: + Nhận xét tháng thứ Hai của một học sinh lớp 5, giáo viên Âm nhạc có thể ghi như sau:  
- Đã hát thuộc lời ca 2 bài hát song đôi chỗ còn hát chưa rõ lời. Cần chú ý lấy hơi để hát rõ lời.   
Hoặc: Đã hát đúng giai điệu lời ca và thể hiện được sắc thái, tình cảm của 2 bài hát. Cần phát huy.  
Ví dụ 3: + Nhận xét tháng thứ Ba của một học sinh lớp 5, giáo viên Thể dục có thể ghi như sau:

- Thực hiện chưa đúng động tác vươn thở của bài thể dục phát triển chung. Làm mẫu, hướng dẫn học sinh thực hiện.  
Hoặc: Hoàn thành tốt nội dung của các bài trong tháng. Cần phát huy.

**Top of Form**

**Bottom of Form**

**ĐÂY LÀ MẪU MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT MÌNH ĐƯỢC TẬP HUẤN THEO TT30  
  
1/Dùng để ghi vào sổ theo dõi chất lượng;  
\*Đối với HS giỏi:**a) Môn học và HĐGD:  
- Nắm vững kiến thức các môn học  
- Hoàn thành tốt các môn học  
b) Năng lực  
- Thực hiện nội quy của lớp tốt  
- Có khả năng tự học  
c) Phẩm chất  
- Mạnh dạn báo cáo trước lớp  
- Động viên HS tham gia các phong trào văn nghệ  
\* Đối với HS Trung bình – Khá  
a) Môn học và HĐGD:  
- Hoàn thành tốt (khá tốt) các môn học  
- Các môn học hoàn thành được đúng theo yêu cầu.   
- Tập cho Hs hát trong lớp hoặc nhóm (đv môn Nhạc)  
- Rèn cho HS biết cách dóng hang ngang (đv môn TD)  
- Học môn Toán có nhiều tiến bộ. Giải nhanh các bài tập trong SGK.  
- Rèn cho HS viết các chữ số chuẩn hơn.  
- Giúp HS trong thực hành khâu thường để không bị dúm vải (đv môn KT)  
b) Năng lực  
- Chấp hành tốt nội quy lớp học.  
- Giúp cho HS tự tin trong giao tiếp.  
- Hỗ trợ các em hợp tác nhóm.  
c) Phẩm chất  
- Cần nhắc nhở HS đi học đúng giờ.  
- Nhắc nhở HS biết nhường nhịn bạn.  
- Biết nhường nhịn bạn.  
- Mạnh dạn phát biểu.  
2/ Một số lời nhận xét hàng ngày  
\* Môn Toán:  
- Em đã tóm tắt, giải thành thạo và trình bày khoa học bài toán.  
- Em đã biết cách giải dạng toán này, nhưng em cần rèn thêm tính toán (sai KQ)  
- Em làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp. Đáng khen!  
- Em đã cố gắng hoàn thành bài làm, cần quan sát và tính toán cẩn thận hơn.  
- Em làm bài tốt, chữ số…viết chưa đẹp, cần viết chữ số cẩn thận hơn.  
\* Môn Chính tả:  
- Em chép và trình bày đúng bài viết, song em còn viết sai một số chữ. Đề nghị em viết lại cho đúng những chữ cô gạch dưới.  
- Em viết chính xác đoạn văn, viết đúng độ cao, trình bày sạch đẹp.  
- Em viết và trình bày chưa đúng quy trình, chữ viết còn sai nhiều lỗi chính tả, chưa đúng độ cao. Cần cố gắng!  
\* Môn Kể chuyện:  
- Em đã kể được từng đoạn theo nội dung bức tranh, lời kể hấp dẫn. Hợp tác tốt trong nhóm.  
- Em đã kể được nội dung câu chuyện nhưng thể hiện lời của nhân vật chưa hay.

***Gợi ý ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục mục năng lực và phẩm chất***

NĂNG LỰC

a) Tự phục vụ, tự quản:  
- Biết vệ sinh thân thể, ăn, mặc hợp vệ sinh  
- Biết chuẩn bị đồ dùng học tập ở lớp, ở nhà;   
- Biết làm các việc theo yêu cầu của g.viên   
- Chấp hành nội quy lớp học; - Biết làm việc cá nhân, làm việc theo sự phân công của nhóm, lớp;   
- Biết bố trí thời gian học tập, sinh hoạt ở nhà;   
- Cố gắng tự hoàn thành công việc của bản thân  
b) Giao tiếp, hợp tác:   
- Mạnh dạn khi giao tiếp;   
- Trình bày rõ ràng, ngắn gọn; nói đúng nội dung cần trao đổi; ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng;  
- Ứng xử thân thiện, biết chia sẻ với mọi người;  
- Biết lắng nghe người khác  
c) Tự học và giải quyết vấn đề:  
- Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp, biết phối hợp với bạn khi làm việc trong nhóm, lớp;   
- Có khả năng tự học.   
- Khi học cần có sự giúp đỡ của thầy cô và phụ huynh  
- có khả năng tự thực hiện đúng nhiệm vụ học tập;   
- Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm;  
- Biết tự đánh giá kết quả học tập và báo cáo kết quả trong nhóm hoặc với giáo viên;  
- Biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời của bạn bè, thầy cô hoặc người khác;   
- Biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập, trong cuộc sống;   
- Có khả năng phát hiện những tình huống mới liên quan tới bài học hoặc trong cuộc sống và tìm cách giải quyết.  
PHẨM CHẤT  
a) Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục:  
- Đi học đều, đúng giờ; thường xuyên trao đổi nội dung học tập, hoạt động giáo dục với bạn, thầy giáo, cô giáo và người khác;  
- Chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ;   
- Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào học tập, lao động và hoạt động nghệ thuật, thể thao ở trường và ở địa phương;   
- Tích cực tham gia và vận động các bạn cùng tham gia giữ gìn vệ sinh, làm đẹp trường lớp, nơi ở và nơi công cộng;  
b) Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm:  
- Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân;   
- Nhận làm việc vừa sức mình;   
- Tự chịu trách nhiệm về các việc làm, không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng;  
- Sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai;   
c) Trung thực, kỉ luật, đoàn kết: nói thật, nói đúng về sự việc;   
- Không nói dối, không nói sai về người khác;   
- Tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa;  
- Thực hiện nghiêm túc quy định về học tập;  
- Không lấy những gì không phải của mình; - Biết bảo vệ của công;   
- Biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người;   
- Biết quý trọng người lao động;   
- Biết nhường nhịn bạn;   
d) Yêu gia đình, bạn và những người khác;  
- yêu trường, lớp, quê hương, đất nước:  
- quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em;   
- kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn;   
- tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xây dựng trường, lớp;  
- bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường  
- tự hào về người thân trong gia đình, thầy giáo, cô giáo, nhà trường và quê hương;  
- thích tìm hiểu về các địa danh, nhân vật nổi tiếng ở địa phương.....

Top of Form