**TuÇn 20**

**Thø hai ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2015**

***Buæi s¸ng:***

# TËp ®äc

## *Bèn anh tµi (*TiÕp*)*

*(TruyÖn cæ d©n téc Tµy)*

**I.Môc tiªu:**

- §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t toµn bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n, chuyÓn giäng linh ho¹t phï hîp víi diÔn biÕn c©u chuyÖn.

- HiÓu ý nghÜa cña c©u chuyÖn: Ca ngîi søc kháe, tµi n¨ng, tinh thÇn ®oµn kÕt hiÖp lùc chiÕn ®Êu quy phôc yªu tinh, cøu d©n cøu b¶n cña bèn anh em CÈu Kh©y.

**II.§å dïng d¹y - häc:**

Tranh minh häa SGK.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A.KiÓm tra bµi cò:**  HS: 2 em ®äc bµi th¬ “ChuyÖn cæ tÝch vÒ loµi ng­êi” vµ tr¶ lêi c©u hái.  **B.D¹y bµi míi:**  ***1.Giíi thiÖu:***  ***2.H­íng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi:*** | |
| *a.LuyÖn ®äc:* | HS: Nèi tiÕp nhau ®äc 2 ®o¹n cña bµi. |
| - GV nghe, kÕt hîp söa lçi, gi¶i nghÜa tõ khã. | HS: LuyÖn ®äc theo cÆp.  1- 2 em ®äc c¶ bµi. |
| - GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. |  |
| *b.T×m hiÓu bµi:* | -§äc thÇm tõng ®o¹n ®Ó tr¶ lêi c©u hái. |
| ? Tíi n¬i yªu tinh ë, anh em CÈu Kh©y gÆp ai vµ ®­îc gióp ®ì nh­ thÕ nµo | - GÆp 1 bµ cô cßn sèng sãt, bµ nÊu c¬m cho hä ¨n, cho hä ngñ nhê. |
| ? Yªu tinh cã phÐp thuËt g× ®Æc biÖt | - Phun n­íc nh­ m­a lµm n­íc d©ng ngËp c¶ c¸nh ®ång, lµng m¹c. |
| ? ThuËt l¹i cuéc chiÕn ®Êu cña bèn anh em chèng yªu tinh | - Yªu tinh trë vÒ nhµ, ®Ëp cöa Çm Çm yªu tinh nóng thÕ ph¶i quy hµng, |
| ? V× sao anh em CÈu Kh©y chiÕn th¾ng ®­îc yªu tinh | - Anh em cã søc kháe vµ tµi n¨ng phi th­êng: §¸nh nã bÞ th­¬ng, ph¸ phÐp thÇn th«ng cña nã. Hä dòng c¶m ®ång t©m hiÖp lùc nªn ®· th¾ng yªu tinh, buéc nã quy hµng. |
| ? C©u chuyÖn cã ý nghÜa g× | - Ca ngîi søc kháe, tµi trÝ ®oµn kÕt, hiÖp lùc chiÕn ®Êu quy phôc yªu tinh, cøu d©n b¶n cña 4 anh em CÈu Kh©y. |
| *c.H­íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m:* | HS: 2 em nèi nhau ®äc 2 ®o¹n. |
| -GV®äc mÉu ®o¹n v¨n. | - LuyÖn ®äc theo cÆp.  -Thi ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n tr­íc líp. |
| - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. |  |
| 3.Cñng cè, dÆn dß:  - NhËn xÐt giê häc. Y/c HS vÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. | |

# To¸n

## *Ph©n sè*

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS b­íc ®Çu nhËn biÕt vÒ ph©n sè, vÒ tö sè vµ mÉu sè.

- BiÕt ®äc, viÕt ph©n sè.

**II.§å dïng:**

Bé ®å dïng d¹y häc to¸n.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

**A.Bµi cò:**

Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp.

*B.D¹y bµi míi:*

***1.Giíi thiÖu:***

***2.Giíi thiÖu ph©n sè:***

|  |  |
| --- | --- |
| - LÊy h×nh trßn T1. | HS: Quan s¸t vµ lÊy trong bé ®å dïng h×nh T1. |
| ? H×nh trßn ®­îc chia thµnh mÊy phÇn b»ng nhau | HS: chia lµm 6 phÇn. |
| ? MÊy phÇn ®· ®­îc t« mµu | HS: 5 phÇn. |
| - GV nªu: Chia h×nh trßn thµnh 6 phÇn b»ng nhau, t« mµu 5 phÇn. Ta nãi ®· t« mµu n¨m phÇn s¸u h×nh trßn. | |
| N¨m phÇn s¸u viÕt lµ: | HS: §äc n¨m phÇn s¸u. |
| Ta gäi lµ ph©n sè. | HS: Vµi em nh¾c l¹i. |
| Ph©n sè cã tö sè lµ 5, mÉu sè lµ 6. | HS: Vµi em nh¾c l¹i. |
| - MÉu sè viÕt d­íi g¹ch ngang cho biÕt g×? | - Cho biÕt h×nh trßn ®­îc chia 6 phÇn b»ng nhau. |
| - Tö sè viÕt trªn g¹ch ngang cho biÕt g×? | - Cho biÕt ®· t« mµu 5 phÇn. |
| \* Lµm t­¬ng tù víi c¸c ph©n sè ; ; | HS nªu nhËn xÐt |
| ***3. Thùc hµnh:*** |  |
| + Bµi 1: Y/c HS tù lµm bµi sau ®ã lÇn l­ît gäi 6 HS ®äc, viÕt vµ gi¶i thÝch vÒ ph©n sè ë tõng h×nh. | HS: Nªu yªu cÇu vµ tù lµm bµi vµo vë.  -  -TiÕp nèi nhau b¸o c¸o tr­íc líp. |
| - GV gäi HS ch÷a bµi. |  |
| + Bµi 2: | HS: §äc yªu cÇu, dùa vµo b¶ng trong SGK ®Ó viÕt. |
| - GV gäi HS lªn b¶ng viÕt vµo « trèng.  VD: Dßng 2: Ph©n sè cã tö sè lµ 8  mÉu sè lµ 10. | -2 em lµm b¶ng, líp lµm vë.  -NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n sau ®ã ®æi vë kiÓm tra chÐo. |
| + Bµi 3: Gäi 3 HS lªn b¶ng sau ®ã lÇn l­ît ®äc c¸c ph©n sè cho HS viÕt. | HS: 3 em viÕt b¶ng, líp viÕt vë.  -§æi vë kiÓm tra chÐo. |
| - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. |  |
| + Bµi 4: Cã thÓ chuyÓn thµnh trß ch¬i.  -Y/c 2 HS ngåi c¹nh nhau chØ c¸c ph©n sè bÊt kú cho nhau ®äc.  -NhËn xÐt phÇn ®äc cña HS. | HS: Ch¬i trß ch¬i.  -Lµm viÖc theo cÆp sau ®ã tiÕp nèi nhau ®äc tr­íc líp. |

4.Cñng cè, dÆn dß:

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

# LÞch sö

## *chiÕn th¾ng chi l¨ng*

**I.Môc tiªu:**

- HS biÕt thuËt l¹i diÔn biÕn trËn Chi L¨ng.

-ý nghÜa quyÕt ®Þnh cña trËn Chi L¨ng ®èi víi th¾ng lîi cña cuéc khëi nghÜa Lam S¬n.

- C¶m phôc sù th«ng minh s¸ng t¹o trong c¸ch ®¸nh giÆc cña «ng cha ta qua trËn Chi L¨ng.

**II.§å dïng d¹y - häc:**

L­îc ®å, phiÕu häc tËp.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

A.Bµi cò:

Gäi HS ®äc phÇn bµi häc giê tr­íc.

B.D¹y bµi míi:

*1.Giíi thiÖu+ ghi ®Çu bµi:*

***2.Ho¹t ®éng 1: Bèi c¶nh dÉn tíi trËn Chi L¨ng.***

|  |  |
| --- | --- |
|  | HS: §äc SGV vµ nghe GV tr×nh bµy bèi c¶nh dÉn ®Õn trËn Chi L¨ng. |
| - Cuèi n¨m 1406 qu©n Minh x©m l­îc n­íc ta. Nhµ Hå kh«ng ®oµn kÕt ®­îc toµn d©n nªn cuéc kh¸ng chiÕn ®· thÊt b¹i (1406). D­íi ¸ch thèng trÞ cña nhµ Minh nhiÒu cuéc khëi nghÜa cña nh©n d©n ®· næ ra. Tiªu biÓu lµ cuéc khëi nghÜa Lam S¬n do Lª Lîi khëi x­íng.  - N¨m 1418, tõ vïng nói Lam S¬n ®­êng L¹ng S¬n. | |
| ***3.Ho¹t ®éng 2: ¶i Chi L¨ng.*** | |
|  | HS: Quan s¸t l­îc ®å trong SGK vµ ®äc c¸c th«ng tin trong bµi ®Ó thÊy ®­îc khung c¶nh cña ¶i Chi L¨ng. |
| ***4.Ho¹t ®éng 3: TrËn Chi L¨ng.*** | |
| - GV ®­a c¸c c©u hái:  + Khi qu©n Minh ®Õn tr­íc ¶i Chi L¨ng, kÞ binh ta ®· hµnh ®éng nh­ thÕ nµo?  + KÞ binh nhµ Minh ®· ph¶n øng thÕ nµo tr­íc hµnh ®éng cña qu©n ta?  + KÞ binh cña nhµ Minh ®· thua trËn nh­ thÕ nµo? | HS: 1-2 em dùa vµo gîi ý trªn ®Ó thuËt l¹i diÔn biÕn cña trËn Chi L¨ng trªn l­îc ®å. |
| ***5.Ho¹t ®éng 4: Nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ ý nghÜa cña chiÕn th¾ng Chi L¨ng.*** | |
| - GV nªu c©u hái cho c¶ líp th¶o luËn:  + Trong trËn Chi L¨ng, nghÜa qu©n Lam S¬n ®· thÓ hiÖn sù th«ng minh nh­ thÕ nµo?  + Sau trËn Chi L¨ng th¸i ®é cña qu©n Minh ra sao? | -Th¶o luËn vµ tr¶ lêi. |
| => Rót ra kÕt luËn nh­ SGK. |  |
| *6.Cñng cè dÆn dß.*  -NhËn xÐt tiÕt häc. Y/c HS vÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. | |

***Buæi chiÒu:***

# Kü thuËt

## *VËt liÖu, dông cô trång rau, hoa*

**I.Môc tiªu:**

- HS biÕt ®Æc ®iÓm, t¸c dông cña vËt liÖu dông cô th­êng dïng ®Ó gieo trång, ch¨m sãc rau, hoa.

- BiÕt sö dông 1 sè dông cô lao ®éng trång rau, hoa ®¬n gi¶n.

- Cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o qu¶n vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng khi sö dông dông cô gieo trång rau, hoa.

**II.§å dïng d¹y - häc:**

H¹t gièng, rau, cuèc, ph©n…

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**A.Bµi cò:**

KiÓm tra dông cô chuÈn bÞ.

**B.D¹y bµi míi:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Giíi thiÖu:  ***2.Ho¹t ®éng 1:******H­íng dÉn HS t×m hiÓu nh÷ng vËt liÖu chñ yÕu ®­îc sö dông khi gieo trång rau, hoa.*** | |
|  | HS: §äc néi dung 1 SGK. |
| - GV ®Æt c¸c c©u hái yªu cÇu HS nªu tªn, t¸c dông cña nh÷ng vËt liÖu cÇn thiÕt th­êng ®­îc sö dông khi trång rau, hoa. | - Tr¶ lêi c©u hái trong SGK. |
| - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn néi dung 1 theo c¸c ý trong SGK. |  |
| ***3.Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS t×m hiÓu c¸c dông cô gieo trång, ch¨m sãc rau, hoa.*** | |
|  | HS: §äc môc 2 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng, cÊu t¹o, c¸ch sö dông 1 sè dông cô trång rau, hoa. |
| - GV nghe vµ nhËn xÐt. | VD: + Tªn dông cô: C¸i cuèc  + CÊu t¹o: Cã 2 bé phËn lµ l­ìi vµ c¸n cuèc.  + C¸ch sö dông: 1 tay cÇm gi÷a c¸n, tay kia gÇn phÝa ®u«i c¸n. |
| - GV nh¾c nhë HS ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ vÖ sinh an toµn nh­: kh«ng cÇm dông cô ®Ó ®ïa nghÞch, ph¶i röa s¹ch dông cô vµ cÊt vµo n¬i quy ®Þnh.  - Ngoµi ra cßn sö dông trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh÷ng dông cô kh¸c nh­: cµy, bõa, m¸y cµy, m¸y bõa… | |

***4.Cñng cè dÆn dß:***

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

# TiÕng Anh

(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n - gi¶ng)

**Ho¹t ®éng ngoµi giê**

**T×m hiÓu vÒ tÕt cæ truyÒn cña d©n téc**

**I.Môc tiªu:**

-Hs hiÓu nguån gèc cña TÕt cæ truyÒn d©n téc(TÕt nguyªn ®¸n)

-Gi¸o dôc hs yªu nh÷ng tôc lÖ giµu b¶n s¾c d©n téc.

**II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**1.KiÓm tra**

**2.D¹y- häc bµi míi:**

*a.Giíi thiÖu bµi- ghi b¶ng*

*b.Giíi thiÖu lÞch sö ngµy tÕt cæ truyÒn.*

Tết Nguyên đán, còn gọi Tết Ta, Tết Âm Lịch, Tết Cổ truyền, năm mới hay chỉ đơn giản Tết, là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hoá của người Việt Nam và một số các dân tộc chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc khác. Tết Nguyên Đán muộn hơn Tết Dương lịch hay Tết Tây, thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 Dương lịch và nói chung kéo dài khoảng 5–6 ngày, tạo điều kiện cho những thành viên gia đình sinh sống làm ăn ở nơi xa có thể về quê vui cảnh đoàn viên ít ngày. Nhưng ý nghĩa thiêng liêng nhất của Tết ở chỗ nó là dịp để người Việt nhớ về cội nguồn, ông bà tổ tiên. Ngày tết đem lại một sự khởi đầu mới, rũ bỏ những gì không hay đẹp của năm qua nên mọi người đều cố gắng vui vẻ độ lượng với nhau, bỏ qua hiềm khích cũ. Lòng người nào cũng tràn đầy hoài bão về hạnh phúc và thịnh vượng cho năm mới.

Hai chữ "Nguyên đán" có gốc chữ Hán; "nguyên" có nghĩa là sự khởi đầu hay sơ khai và "đán" là buổi sáng sớm. Tết Nguyên đán được người Trung Quốc ngày nay gọi là Xuân tiết, chữ Tết là từ chữ Tiết), Tân niên hoặc Nông lịch tân niên.  
*c.Tìm hiểu về trò chơi dân gian trong các lễ hội ngày tết.*

- Trong nh÷ng ngµy TÕt cæ truyÒn, mçi mét ®Þa ph­¬ng ®Òu cã nh÷ng trß ch¬i d©n gian. Nh­ng mçi trß ch¬i ë tõng ®Þa ph­¬ng l¹i cã mét c¸ch ch¬i riªng.

- GV nªu tªn mét sè trß ch¬i: kÐo co, ®Êu vËt, chäi tr©u,...

- HV nªu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i cña nh÷ng trß ch¬i mµ gv võa nªu.

- Hái HS c¸c trß ch¬i ®ã cña ®Þa ph­¬ng nµo.

- HS ch¬i 1 sè trß ch¬i theo tæ

**3.Cñng cè dÆn dß:**

- NhËn xÐt giê häc. Y.c HS vÒ t×m hiÓu thªm.

**Thø ba ngµy 6 th¸ng 1 n¨m 2015**

***Buæi s¸ng:***

# ChÝnh t¶ (Nghe viÕt)

## *cha ®Î cña chiÕc lèp xe ®¹p*

**I.Môc tiªu:**

- Nghe- viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng bµi “Cha ®Î cña chiÕc lèp xe ®¹p”.

- Ph©n biÖt tiÕng cã ©m, vÇn dÔ lÉn *ch /tr*; *u«t/u«c*.

**II.§å dïng d¹y - häc:**

B¶ng phô viÕt s½n bµi tËp 3a, 2a.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A.Më ®Çu:** | |
| GV gäi 1 HS ®äc cho 2- 3 HS viÕt b¶ng. | - C¶ líp viÕt vµo giÊy nh¸p nh÷ng tõ ng÷ cã h×nh thøc chÝnh t¶ t­¬ng tù nh÷ng tõ ng÷ ë bµi tËp 3 tuÇn 19. |
| **B.D¹y bµi míi:**  ***1.Giíi thiÖu:*** GV nªu môc ®Ých yªu cÇu giê häc.  ***2.H­íng dÉn HS nghe- viÕt:*** | |
| - GV ®äc toµn bµi chÝnh t¶. | HS: Theo dâi SGK.  - §äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n, chó ý c¸c tõ dÔ viÕt sai, tªn riªng n­íc ngoµi, c¸ch tr×nh bµy. |
| - HS gÊp SGK, GV ®äc cho HS viÕt, mçi c©u ®äc 1 l­ît.  - GV ®äc l¹i toµn bµi.  ­ | HS: So¸t lçi.  - Tõng cÆp HS ®æi vë cho nhau so¸t lçi. |
| - GV nhËn xÐt chung. |  |
| ***3.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶:*** | |
| + Bµi 2:  - GV nªu yªu cÇu cña bµi, gäi 1 sè HS lªn lµm. | HS: §äc thÇm khæ th¬, lµm vµo vë bµi tËp.  - 2 -3 em thi ®äc khæ th¬ ®· ®iÒn. |
| - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt: |  |
| a. ChuyÒn trong vßm l¸.  Chim cã g× vui.  Mµ nghe rÝu rÝt.  Nh­ trÎ reo c­êi. | |
| + Bµi 3:  -Y/c HS tù lµm bµi. | HS: Nªu yªu cÇu bµi tËp, quan s¸t tranh minh häa.  -Líp lµm vë, 1 em lµm b¶ng. |
| - GV mêi HS ®äc l¹i truyÖn. | a. §·ng trÝ, ch¼ng thÊy, xuÊt tr×nh. |

4.Cñng cè, dÆn dß:

- NhËn xÐt tiÕt häc, yªu cÇu nhí l¹i truyÖn ®Ó kÓ cho ng­êi th©n.

# To¸n

## *Ph©n sè vµ phÐp chia sè tù nhiªn*

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS nhËn ra: PhÐp chia 1 sè tù nhiªn cho 1 sè tù nhiªn (kh¸c 0) kh«ng ph¶i bao giê còng cã th­¬ng lµ 1 sè tù nhiªn.

- Th­¬ng cña phÐp chia sè tù nhiªn (kh¸c 0) cã thÓ viÕt thµnh 1 ph©n sè, tö sè lµ sè bÞ chia vµ mÉu lµ sè chia.

**II.§å dïng d¹y häc:**

Bé ®å dïng d¹y häc to¸n 4.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

**A.KiÓm tra bµi cò:**

Gäi HS lªn ch÷a bµi tËp.

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.GV nªu tõng vÊn ®Ò råi h­íng dÉn HS gi¶i quyÕt:***

|  |  |
| --- | --- |
| *a.*GV nªu:  Cã 8 qu¶ cam, chia ®Òu cho 4 b¹n. Mçi b¹n ®­îc mÊy qu¶? | HS: Mçi b¹n ®­îc :  8 : 4 = 2 (qu¶) |
| *b.* Cã 3 c¸i b¸nh, chia ®Òu cho 4 em. Hái mçi em ®­îc bao nhiªu phÇn cña c¸i b¸nh?  -LÊy 3 h×nh vu«ng V1 vµ h×nh vu«ng V2 g¾n lªn b¶ng theo thø tù nh­ SGK.  -Cã 3 c¸i b¸nh, chia mçi c¸i b¸nh thµnh 4 phÇn b»ng nhau, lÇn l­ît chia cho mçi ng­êi 1 phÇn. Sau 3 lÇn nh­ thÕ sè b¸nh cña mçi ng­êi lµ  c¸i b¸nh. | -LÊy h×nh t­¬ng tù ®Æt trªn bµn.  -Lµm viÖc trªn m« h×nh.  HS: Ta lÊy  (c¸i b¸nh)  Tøc lµ chia ®Òu 3 c¸i b¸nh cho mçi em ®­îc c¸i b¸nh → kÕt qu¶ lµ 1 PS. |
| *c.* NhËn xÐt: Th­¬ng cña phÐp chia sè tù nhiªn cho sè tù nhiªn (kh¸c 0) cã thÓ viÕt thµnh 1 ph©n sè, tö sè lµ sè bÞ chia vµ mÉu lµ sè chia.  VD: 8 : 4 = ; 3 : 4 = ; 5 : 5 =. | |
| ***3. Thùc hµnh:*** |  |
| + Bµi 1: | HS: §äc yªu cÇu vµ tù lµm. |
| - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. | - 2 HS lªn ch÷a bµi trªn b¶ng.  ; ; ;  ; ; |
| + Bµi 2: ViÕt theo mÉu:  - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt bµi. | HS: Lµm bµi theo mÉu råi ch÷a bµi.  ;  ; |
| + Bµi 3: ViÕt theo mÉu  a. | HS: Lµm bµi theo mÉu råi ch÷a bµi.   ; |
| b. NX: Mäi sè tù nhiªn ®Òu cã thÓ viÕt thµnh 1 ph©n sè cã mÉu sè lµ 1. | HS: Vµi HS nh¾c l¹i. |

4. Cñng cè, dÆn dß:

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

**LuyÖn tõ vµ c©u**

## *LuyÖn tËp vÒ c©u kÓ “Ai lµm g×?”*

**I.Môc tiªu:**

- Cñng cè kiÕn thøc vµ kü n¨ng sö dông c©u kÓ “Ai lµm g×?”. T×m ®­îc c¸c c©u kÓ “Ai lµm g×?” trong ®o¹n v¨n. X¸c ®Þnh ®­îc bé phËn chñ ng÷, vÞ ng÷ trong c©u. Thùc hµnh viÕt ®­îc 1 ®o¹n v¨n cã dïng kiÓu c©u kÓ “Ai lµm g×?”

**II.§å dïng d¹y häc:**

B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

*A.KiÓm tra bµi häc giê tr­íc:*

1 HS ®äc thuéc lßng 3 c©u tôc ng÷.

*B.D¹y bµi míi:*

***1.Giíi thiÖu:***

***2.H­íng dÉn luyÖn tËp:***

|  |  |
| --- | --- |
| + Bµi 1: | HS: §äc néi dung bµi tËp, c¶ líp theo dâi SGK.  - §äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n, trao ®æi cïng b¹n ®Ó t×m c©u kÓ “Ai lµm g×?”. |
| - GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. | - HS ph¸t biÓu, cßn l¹i 1 sè HS lªn lµm trªn phiÕu ®¸nh dÊu (\*) vµo tr­íc c¸c c©u kÓ: 3, 4, 5, 7. |
| + Bµi 2: GV nªu yªu cÇu cña bµi. | HS: §äc thÇm l¹i yªu cÇu, ®äc thÇm tõng c©u v¨n 3, 4, 5, 7 x¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷ trong mçi c©u võa t×m ®­îc. |
| - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. | - 3 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. |
| + Bµi 3:  - GV treo tranh minh häa vµ nãi râ y/c.  -C«ng viÖc trùc nhËt cña líp c¸c em th­êng lµm nh÷ng viÖc g×? | HS: §äc yªu cÇu cña bµi, quan s¸t tranh minh häa.  -Lau b¶ng, quÐt líp, kª bµn ghÕ, lau cöa sæ, ®æ r¸c… |
|  | HS: ViÕt ®o¹n v¨n vµo vë, 1 sè viÕt vµo b¶ng nhãm.  HS: D¸n b¶ng vµ tr×nh bµy..  HS: Nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n v¨n ®· viÕt nãi râ c©u nµo lµ c©u kÓ. |
| - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi. |  |
| 3. Cñng cè, dÆn dß:  -NhËn xÐt giê häc. Y/c HS vÒ lµm bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. | |

# Khoa häc

## *Kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm*

**I.Môc tiªu:**

- HS ph©n biÖt kh«ng khÝ s¹ch vµ kh«ng khÝ bÈn.

- Nªu nh÷ng nguyªn nh©n g©y « nhiÔm bÇu kh«ng khÝ.

-Nªu ®­îc nh÷ng t¸c h¹i cña kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm.

**II.§å dïng:**

H×nh trang 78, 79 SGK; tranh ¶nh s­u tÇm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A.KiÓm tra bµi cò:**  **-Nªu 1 sè c¸ch phßng chèng b·o mµ em biÕt.**  **B.D¹y bµi míi:** | |
| **1.Giíi thiÖu:**  **2.Ho¹t ®éng 1: Kh«ng khÝ s¹ch vµ kh«ng khÝ « nhiÔm.** | |
| ***1.Giíi thiÖu:***  ***2.Ho¹t ®éng 1:******Kh«ng khÝ s¹ch vµ kh«ng khÝ « nhiÔm.*** | |
|  | \* HS: Lµm viÖc theo cÆp. |
| - GV yªu cÇu HS lÇn l­ît quan s¸t h×nh SGK vµ chØ ra h×nh nµo thÓ hiÖn kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm? |  |
| \* Lµm viÖc c¶ líp: | - Mét sè HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶:  + H2: Kh«ng khÝ trong s¹ch, c©y cèi xanh t­¬i.  + H3: C¶nh « nhiÔm do ®èt chÊt th¶i ë n«ng th«n.  + H4: C¶nh ®­êng phè ®«ng ®óc, nhiÒu xe « t«, xe m¸y ®i l¹i x¶ khÝ th¶i vµ bôi |
| - GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i 1 sè tÝnh chÊt cña kh«ng khÝ tõ ®ã rót ra nhËn xÐt.  => KÕt luËn:  - Kh«ng khÝ s¹ch lµ kh«ng khÝ trong suèt, kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ chØ chøa khãi bôi vi khuÈn víi tû lÖ thÊp, kh«ng lµm h¹i ®Õn søc kháe con ng­êi.  - Kh«ng khÝ bÈn hay « nhiÔm lµ kh«ng khÝ cã chøa 1 trong c¸c lo¹i chÊt khãi, khÝ ®éc, c¸c lo¹i bôi, vi khuÈn qu¸ tû lÖ cho phÐp cã h¹i cho søc kháe. | |
| ***3.Ho¹t ®éng 2: Nh÷ng nguyªn nh©n g©y « nhiÔm kh«ng khÝ.*** | |
| - GV yªu cÇu HS liªn hÖ thùc tÕ vµ ph¸t biÓu:  - Nguyªn nh©n lµm kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm nãi chung vµ nguyªn nh©n lµm kh«ng khÝ ë ®Þa ph­¬ng nãi riªng. | - Do khÝ th¶i cña c¸c nhµ m¸y, khãi, khÝ ®éc, bôi.  - Do c¸c ph­¬ng tiÖn « t« th¶i ra.  - KhÝ ®éc, vi khuÈn.  - Do c¸c r¸c th¶i sinh ho¹t. |
| - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.  => KL: Nguyªn nh©n lµm kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm lµ:  - Do bôi: Bôi tù nhiªn, bôi nói löa sinh ra, bôi do ho¹t ®éng cña con ng­êi (bôi nhµ m¸y xe cé, bôi phãng x¹, bôi than, xi m¨ng...)  - Do khÝ ®éc: Sù lªn men thèi cña c¸c x¸c sinh vËt, r¸c th¶i, sù ch¸y cña than ®¸, dÇu khÝ, khãi tµu xe, khãi thuèc l¸, chÊt ®éc khãi. | |
| ***4.Ho¹t ®éng 4: T¸c h¹i cña kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm.*** | |
| Kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm cã t¸c h¹i g× ®èi víi ®êi sèng cña con ng­êi, ®éng vËt vµ thùc vËt? | -Th¶o luËn theo bµn.  -…g©y bÖnh ung th­ phæi, bÖnh viªm phÕ qu¶n m·n tÝnh. G©y c¸c bÖnh vÒ m¾t, bÖnh khã thë; lµm cho c¸c laäi c©y, hoa kh«ng lín ®­îc. |
| ***5.Cñng cè - dÆn dß:***  -NhËn xÐt tiÕt häc. Y/c HS vÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. | |

***Buæi chiÒu:***

**§¹o ®øc**

## *kÝnh träng vµ biÕt ¬n ng­êi lao ®éng (*tiÕt2*)*

**I.Môc tiªu:**

Häc xong bµi HS cã kh¶ n¨ng:

- NhËn thøc vai trß quan träng cña ng­êi lao ®éng.

- BiÕt bµy tá sù kÝnh träng vµ biÕt ¬n ®èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng.

**II.§å dïng:**

1 sè ®å dïng cho trß ch¬i ®ãng vai.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y, häc:**

**A.Bµi cò:**

ThÕ nµo lµ kÝnh träng vµ biÕt ¬n ng­êi lao ®éng?

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.Ho¹t ®éng 1:******§ãng vai (bµi 4 SGK).***

|  |  |
| --- | --- |
| - GV chia nhãm HS, giao nhiÖm vô. | HS: C¸c nhãm th¶o luËn vµ chuÈn bÞ ®ãng vai.  - C¸c nhãm lªn ®ãng vai. |
| - GV pháng vÊn c¸c HS ®ãng vai: |  |
|  | - Th¶o luËn c¶ líp vµ tr¶ lêi.. |
| ? C¸ch xö sù víi ng­êi lao ®éng nh­ vËy phï hîp ch­a? V× sao  ? Em c¶m thÊy nh­ thÕ nµo khi øng xö nh­ vËy  - GV kÕt luËn vÒ c¸ch xö sù cho phï hîp. |  |
| ***3.Ho¹t ®éng 2: Tr×nh bµy s¶n phÈm (bµi 5, 6 SGK).*** | |
|  | HS: Tr×nh bµy s¶n phÈm theo nhãm.  - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. |
| - GV nhËn xÐt chung. |  |
| => KÕt luËn:  - GV gäi 1- 2 HS ®äc phÇn bµi häc. | HS: §äc bµi theo y/c.. |

4.Cñng cè, dÆn dß:

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

# LuyÖn tiÕng viÖt

## *LuyÖn ®äc: Bèn anh tµi (*TiÕp*)*

**I.Môc tiªu:**

- §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t toµn bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n, chuyÓn giäng linh ho¹t phï hîp víi diÔn biÕn c©u chuyÖn.

- HiÓu ý nghÜa cña c©u chuyÖn: Ca ngîi søc kháe, tµi n¨ng, tinh thÇn ®oµn kÕt hiÖp lùc chiÕn ®Êu quy phôc yªu tinh, cøu d©n cøu b¶n cña bèn anh em CÈu Kh©y.

**II.§å dïng d¹y - häc:**

Tranh minh häa SGK.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:**

**A.KiÓm tra bµi cò:**

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.H­íng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi:***

|  |  |
| --- | --- |
| *a.LuyÖn ®äc:* | HS: Nèi tiÕp nhau ®äc 2 ®o¹n cña bµi. |
| - GV nghe, kÕt hîp söa lçi, gi¶i nghÜa tõ khã. | HS: LuyÖn ®äc theo cÆp.  1- 2 em ®äc c¶ bµi. |
| - GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. |  |
| *b.T×m hiÓu bµi:* | -§äc thÇm tõng ®o¹n ®Ó tr¶ lêi c©u hái. |
| ? Tíi n¬i yªu tinh ë, anh em CÈu Kh©y gÆp ai vµ ®­îc gióp ®ì nh­ thÕ nµo | - GÆp 1 bµ cô cßn sèng sãt, bµ nÊu c¬m cho hä ¨n, cho hä ngñ nhê. |
| ? Yªu tinh cã phÐp thuËt g× ®Æc biÖt | - Phun n­íc nh­ m­a lµm n­íc d©ng ngËp c¶ c¸nh ®ång, lµng m¹c. |
| ? ThuËt l¹i cuéc chiÕn ®Êu cña bèn anh em chèng yªu tinh | - Yªu tinh trë vÒ nhµ, ®Ëp cöa Çm Çm yªu tinh nóng thÕ ph¶i quy hµng, |
| ? V× sao anh em CÈu Kh©y chiÕn th¾ng ®­îc yªu tinh | - Anh em cã søc kháe vµ tµi n¨ng phi th­êng: §¸nh nã bÞ th­¬ng, ph¸ phÐp thÇn th«ng cña nã. Hä dòng c¶m ®ång t©m hiÖp lùc nªn ®· th¾ng yªu tinh, buéc nã quy hµng. |
| ? C©u chuyÖn cã ý nghÜa g× | - Ca ngîi søc kháe, tµi trÝ ®oµn kÕt, hiÖp lùc chiÕn ®Êu quy phôc yªu tinh, cøu d©n b¶n cña 4 anh em CÈu Kh©y. |
| *c.H­íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m:* | HS: 2 em nèi nhau ®äc 2 ®o¹n. |
| -GV®äc mÉu bµi v¨n.  - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. | - LuyÖn ®äc theo cÆp.  -Thi ®äc diÔn c¶m tr­íc líp. |
| 3.Cñng cè, dÆn dß:  - NhËn xÐt giê häc. Y/c HS vÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. | |

# LuyÖn to¸n

## *LuyÖn tËp: Ph©n sè vµ phÐp chia sè tù nhiªn*

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS nhËn ra: PhÐp chia 1 sè tù nhiªn cho 1 sè tù nhiªn (kh¸c 0) kh«ng ph¶i bao giê còng cã th­¬ng lµ 1 sè tù nhiªn.

- Th­¬ng cña phÐp chia sè tù nhiªn (kh¸c 0) cã thÓ viÕt thµnh 1 ph©n sè, tö sè lµ sè bÞ chia vµ mÉu lµ sè chia.

**II.§å dïng d¹y häc:**

Vë bµi tËp to¸n 4.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

**A.KiÓm tra bµi cò:**

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.Néi dung:***

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi 1 (Trang 16)ViÕt th­¬ng d­íi d¹ng ph©n sè: (theo mÉu)  MÉu : 4 :7 = 4  7  3 : 8 = ….. 5 : 11 =….  7 : 10 = ….. 1 : 15 =…..  14 : 21 =……  (yªu cÇu HS tù lµm bµi)  - GV nhËn xÐt ch÷a bµi.  Bµi 2(trang 16)  - ViÕt ph©n sè d­íi d¹ng th­¬ng råi tÝnh(theo mÉu)  - Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi.  - GV nhËn xÐt ch÷a bµi.  Bµi 3(trang 16) ViÕt mçi sè tù nhiªn d­íi d¹ng mét ph©n sè cã mÉu sè b»ng 1 (theo mÉu)  - GV nhËn xÐt ch÷a bµi.  \*GV HD häc sinh lµm bµi tËp trang 17 t­¬ng tù | - HS c¶ líp tù lµm bµi råi ch÷a bµi  - Häc sinh nèi tiÕp lªn b¶ng lµm bµi.  - HS nªu c¸ch lµm theo ý hiÓu…  - C¶ líp häc sinh tù lµm bµi.  - HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi.  - C¶ líp lµm bµi vµo vë. |

3.Cñng cè, dÆn dß:

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

**Thø t­ ngµy 7 th¸ng 1 n¨m 2015**

***Buæi s¸ng:***

# Tin häc

(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n - gi¶ng)

# TËp ®äc

## *Trèng §ång ®«ng s¬n*

*(Theo NguyÔn V¨n Huyªn)*

**I.Môc tiªu:**

-§äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t toµn bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi c¶m høng tù hµo, ca ngîi. HiÓu c¸c tõ ng÷ míi trong bµi.

-HiÓu néi dung cña bµi: Bé s­u tËp trèng ®ång §«ng S¬n rÊt phong phó, ®a d¹ng víi hoa v¨n ®Æc s¾c lµ niÒm tù hµo chÝnh ®¸ng cña ng­êi ViÖt Nam.

**II.§å dïng d¹y häc:**

¶nh trèng ®ång trong SGK.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A.GV kiÓm tra bµi cò:**  2 HS ®äc truyÖn “Bèn anh tµi” vµ tr¶ lêi c©u hái. | |
| **B.D¹y bµi míi:** | |
| ***1.Giíi thiÖu bµi:***  ***2.H­íng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi*** | |
| *a.LuyÖn ®äc:*  - GV nghe, söa sai, uèn n¾n c¸ch ®äc, gi¶i nghÜa tõ. | HS: Nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n 2- 3 l­ît.  HS: LuyÖn ®äc theo cÆp.  1 em ®äc c¶ bµi. |
| - GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. |  |
| *b.T×m hiÓu bµi:* | HS: §äc thÇm tõng ®o¹n vµ tr¶ lêi c©u hái: |
| ? Trèng ®ång §«ng S¬n ®a d¹ng nh­ thÕ nµo | - §a d¹ng c¶ vÒ h×nh d¸ng, kÝch cì lÉn phong c¸ch trang trÝ, s¾p xÕp hoa v¨n. |
| ? Hoa v¨n trªn mÆt trèng ®­îc t¶ nh­ thÕ nµo | - Gi÷a mÆt trèng lµ h×nh ng«i sao nhiÒu c¸nh, h­¬u nai cã g¹c . |
| ? Nh÷ng ho¹t ®éng nµo cña con ng­êi ®­îc miªu t¶ trªn trèng | - Lao ®éng, ®¸nh c¸, s¨n b¾n, ®¸nh trèng, thæi kÌn, cÇm vò khÝ b¶o vÖ quª h­¬ng, t­ng bõng nh¶y móa mõng chiÕn c«ng, c¶m t¹ thÇn linh ghÐp ®«i nam n÷. |
| ? V× sao cã thÓ nãi h×nh ¶nh con ng­êi chiÕm vÞ trÝ næi bËt trªn hoa v¨n trèng ®ång | - V× ®ã lµ nh÷ng h×nh ¶nh næi râ nhÊt trªn hoa v¨n. Nh÷ng h×nh ¶nh kh¸c (ng«i sao, h×nh trßn, h­¬u nai...) chØ gãp phÇn thÓ hiÖn con ng­êi, con ng­êi lao ®éng lµm chñ hßa m×nh víi thiªn nhiªn, con ng­êi khao kh¸t cuéc sèng h¹nh phóc, Êm no. |
| ? V× sao trèng ®ång lµ niÒm tù hµo chÝnh ®¸ng cña ng­êi ViÖt Nam | - Trèng ®ång ®a d¹ng hoa v¨n trang trÝ ®Ñp lµ 1 cæ vËt quý gi¸ ph¶n ¸nh tr×nh ®é v¨n minh cña ng­êi ViÖt Cæ x­a lµ mét b»ng chøng nãi lªn r»ng d©n téc ViÖt Nam lµ 1 d©n téc cã 1 nÒn v¨n hãa l©u ®êi bÒn v÷ng. |
| *c.H­íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m:* | HS: 2 em ®äc nèi nhau 2 ®o¹n cña bµi. |
| - GV h­íng dÉn HS ®äc vµ thi ®äc diÔn c¶m 1 ®o¹n trªn b¶ng phô. | - §äc theo cÆp.  - Thi ®äc diÔn c¶m. |
| - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. |  |
| ***3.Cñng cè, dÆn dß:***  - NhËn xÐt giê häc. Y/c HS vÒ tËp ®äc vµ chÈn bÞ bµi sau. | |

# Mü thuËt

(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n - gi¶ng)

# To¸n

## *Ph©n sè vµ phÐp chia sè tù nhiªn (TiÕp)*

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS nhËn biÕt ®­îc kÕt qu¶ cña phÐp chia sè tù nhiªn cho sè tù nhiªn kh¸c 0 cã thÓ viÕt thµnh ph©n sè (trong tr­êng hîp tö lín h¬n mÉu).

- B­íc ®Çu biÕt so s¸nh ph©n sè víi 1.

**II.§å dïng:**

Bé ®å dïng d¹y häc to¸n 4.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

**A.Bµi cò:**

Gäi HS lªn ch÷a bµi tËp.

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.GV nªu vÝ dô:***

|  |  |
| --- | --- |
| -Nªu vÝ dô 1 SGK.  -G¾n h×nh trßn T3 vµ T4 lªn b¶ng.  -Tæ chøc cho HS: tay tr¸i cÇm h×nh trßn T3 vµ nãi: ¨n 1 qu¶ cam tøc lµ ¨n  qu¶ cam. Tay ph¶i cÇm tiÕp h×nh trßn T4 vµ nãi: ¨n thªm  qu¶ cam n÷a. VËy ®· ¨n tÊt c¶  qu¶ cam. | HS: 1- 2 HS ®äc l¹i.  -LÊy h×nh trong bé ®å dïng vµ lµm theo.  - ¡n 1 qu¶ vµ  qu¶.  ¡n tÊt c¶  qu¶ cam. |
| ? ViÕt ph©n sè chØ sè phÇn qu¶ cam ®· ¨n |  |
| ***3.GV nªu vÝ dô 2:*** | |
| -G¾n 5 h×nh trßn T5 vµ h×nh trßn T3, T4 lªn b¶ng.  -Tæ chøc cho HS lµm viÖc trªn m« h×nh.  -Sau khi chia th× phÇn cam cña mçi ng­êi lµ bao nhiªu?  -  qu¶ cam vµ 1 qu¶ cam th× bªn nµo nhiÒu cam h¬n, v× sao? | HS: LÊy h×nh t­¬ng tù ®Æt trªn bµn.  -ChØ vµo h×nh vµ nãi: chia mçi qu¶ cam thµnh 4 phÇn b»ng nhau, lÇn l­ît ®­a cho mçi ng­êi 1 phÇn.  -Mçi ng­êi ®­îc qu¶ cam.  VËy: 5 : 4 =  (qu¶ cam)  qu¶ cam nhiÒu h¬n v×  qu¶ cam lµ 1 qu¶ cam thªm  qu¶ cam n÷a. |
| -H·y so s¸nh  vµ 1.  -So s¸nh tö sè vµ mÉu sè cña ph©n sè .  -KL: Ph©n sè cã tö sè lín h¬n mÉu sè th× lín h¬n 1.  -H·y so s¸nh  vµ 1?  -H·y so s¸nh  vµ 1? | > 1.  -Tö sè lín h¬n mÉu sè.  < 1  -KL: Ph©n sè cã tö sè lín h¬n mÉu sè th× lín h¬n 1.  - = 1  -KL: Ph©n sè cã tö sè b»ng mÉu sè th× b»ng 1. |
| ***4.Thùc hµnh:*** | |
| + Bµi 1: | HS: §äc ®Ò bµi, lµm bµi råi ch÷a bµi. |
| - GV gäi 1- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi trªn b¶ng.  9 : 7 =  ; 8 : 5 = ; 19 : 11 = | |
| + Bµi 2:  -Y/c HS t×m ph©n sè chØ sè phÇn ®· t« mµu cña tõng h×nh.  - GV gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi. | HS: §äc yªu cÇu vµ lµm bµi vµo vë.  -Ph©n sè chØ phÇn ®· t« mµu cñaH1.  -Ph©n sèchØ phÇn ®· t« mµu cña H2. |
| + Bµi 3: | HS: §äc yªu cÇu vµ lµm bµi vµo vë |
| - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. | - 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.   |  |  | | --- | --- | | a. | b. | |  | c. | |  | d. | |
| - GV chÊm bµi cho 1 sè HS. |  |

5.Cñng cè, dÆn dß:

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

# *Buæi chiÒu:*

# KÓ chuyÖn

## *KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc*

**I.Môc tiªu:**

- HS biÕt kÓ tù nhiªn b»ng lêi kÓ cña m×nh 1 c©u chuyÖn c¸c em ®· nghe ®· ®äc nãi vÒ 1 ng­êi cã tµi.

- HiÓu truyÖn, trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.

HS ch¨m chó nghe lêi b¹n kÓ, nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n.

**II.§å dïng d¹y - häc:**

B¶ng phô.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:**

**A.kiÓm tra bµi cò:**

2 HS kÓ l¹i chuyÖn *B¸c ®¸nh c¸ vµ g· hung thÇn.*

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.H­íng dÉn HS kÓ chuyÖn:***

|  |  |
| --- | --- |
| *a.H­íng dÉn HS hiÓu yªu cÇu cña ®Ò bµi.* | HS: 1-2 HS ®äc ®Ò bµi, gîi ý 1, 2. |
| - GV l­u ý HS: Chän ®óng c©u chuyÖn ®· häc vÒ ng­êi cã tµi n¨ng. |  |
| -Nh÷ng ng­êi nh­ thÕ nµo th× ®­îc mäi ng­êi c«ng nhËn lµ ng­êi cã tµi?  -Y/c HS giíi thiÖu vÒ nh©n vËt m×nh kÓ víi nh÷ng tµi n¨ng ®Æc biÖt cña hä cho c¸c b¹n biÕt. | HS: -Nh÷ng ng­êi cã tµi n¨ng, søc khÎo, trÝ tuÖ h¬n ng­êi b×nh th­êng vµ mang tµi n¨ng cña m×nh phôc vô ®Êt n­íc…  Nèi tiÕp nhau kÓ , giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn cña m×nh. Nãi râ c©u chuyÖn kÓ vÒ ai, tµi n¨ng ®Æc biÖt cña c¸c nh©n vËt ®ã lµ g×? |
| *b.HS thùc hµnh kÓ chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn:* | |
|  | HS:1-2 em ®äc l¹i dµn ý bµi kÓ chuyÖn. |
| \* KÓ trong nhãm: | - KÓ trong nhãm: Tõng cÆp HS kÓ chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. |
| \* Thi kÓ tr­íc líp: GV mêi nh÷ng HS xung phong lªn tr­íc líp kÓ chuyÖn. | HS: 1 vµi em lªn kÓ hoÆc ®¹i diÖn nhãm lªn kÓ. |
| - GV chó ý:  + Tr×nh ®é ®¹i diÖn nhãm cÇn t­¬ng ®­¬ng. Tr¸nh cö chØ HS kh¸, giái khiÕn nh÷ng HS kh¸c kh«ng ®­îc kÓ.  + Më b¶ng phô viÕt tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ bµi kÓ chuyÖn.  - ViÕt lÇn l­ît tªn nh÷ng em tham gia. | HS: Mçi HS kÓ xong ®Òu nãi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn cña m×nh hoÆc ®èi tho¹i cïng thÇy (c«) vÒ c¸c b¹n vÒ nh©n vËt chi tiÕt trong c©u chuyÖn, ý nghÜa c©u chuyÖn. |
| - GV vµ c¶ líp NX theo tiªu chuÈn ®· nªu. | VD: B¹n thÝch nhÊt chi tiÕt nµo trong c©u chuyÖn? V× sao? |

***3.Cñng cè, dÆn dß:***

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

**LuyÖn tiÕng viÖt**

## *LuyÖn tËp vÒ c©u kÓ “Ai lµm g×?”*

**I.Môc tiªu:**

- Cñng cè kiÕn thøc vµ kü n¨ng sö dông c©u kÓ “Ai lµm g×?”. T×m ®­îc c¸c c©u kÓ “Ai lµm g×?” trong ®o¹n v¨n. X¸c ®Þnh ®­îc bé phËn chñ ng÷, vÞ ng÷ trong c©u. Thùc hµnh viÕt ®­îc 1 ®o¹n v¨n cã dïng kiÓu c©u kÓ “Ai lµm g×?”

**II.§å dïng d¹y häc:**

B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

*A.KiÓm tra bµi häc giê tr­íc:*

*B.D¹y bµi míi:*

***1.Giíi thiÖu:***

***2.H­íng dÉn luyÖn tËp:***

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi 1.G¹ch d­íi c©u kÓ Ai lµm g×? trong ®o¹n v¨n sau:  Bµ néi th¸o giá cua råi ch¹y vµo gi­êng. Th»ng Linh ®Æt tay lªn tr¸n bµ. Nã ®i t×m b¸c Ký Gai, u t«i, chÞ §iÖp, c« Toµn, c« Nô. C« Toµn thay ¸o cho bµ. C« Nô ®èt chæi xÓ d­íi gÇm gi­êng. ChÞ §iÖp h¸i l¸ ®un n­íc x«ng. ThÇy t«i ®¸nh giã cho bµ b»ng gõng n­íng vµ r­îu. | |
| Bµi 2.X¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷ cña mçi c©u võa t×m ®­îc.  - Bµ néi / th¸o giá cua råi ch¹y vµo gi­êng.  CN VN  - Th»ng Linh / ®Æt tay lªn tr¸n bµ.  CN VN  - Nã / ®i t×m b¸c Ký Gai, u t«i, chÞ §iÖp, c« Toµn, c« Nô.  CN VN  - C« Toµn / thay ¸o cho bµ.  CN VN  - C« Nô / ®èt chæi xÓ d­íi gÇm gi­êng.  CN VN  - ChÞ §iÖp / h¸i l¸ ®un n­íc x«ng.  CN VN  - ThÇy t«i / ®¸nh giã cho bµ b»ng gõng n­íng vµ r­îu.  CN VN | |
| Bµi 3.ViÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n kho¶ng 5 – 7 c©u kÓ vÒ c«ng viÖc gióp ®ì gia ®×nh cña emm trong ®ã cã dïng kiÓu c©u Ai lµm g×? | |
| -Y/c HS lµm bµi c¸ nh©n. | -ViÕt bµi vµo vë, 2 em viÕt b¶ng líp. |
|  | -§äc bµi lµm cña m×nh. |
|  | -C¸c b¹n d­íi líp nghe vµ nhËn xÐt. |
| -NhËn xÐt, ch÷a lçi vÒ dïng tõ, ®Æt c©u. |  |
|  | -1 sè em d­íi líp ®äc bµi cña m×nh. |
| -NX, khen ngîi HS viÕt tèt. |  |

3.Cñng cè, dÆn dß:

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

# Khoa häc

## *B¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ trong s¹ch*

**I.Môc tiªu:**

- HS nªu ®­îc nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ trong s¹ch.

- Cam kÕt thùc hiÖn b¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ trong s¹ch.

- VÏ tranh cæ ®éng tuyªn truyÒn bÇu kh«ng khÝ trong s¹ch.

**II.§å dïng d¹y häc:**

- H×nh trang 80,81 SGK.

- C¸c t­ liÖu, h×nh vÏ, tranh ¶nh

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:**

**A.Bµi cò:**

Gäi HS ®äc bµi häc.

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ trong s¹ch:***

|  |  |
| --- | --- |
| - Lµm viÖc theo cÆp: | HS: Quan s¸t h×nh trang 80, 81 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.  - 2 em quay l¹i víi nhau tr¶ lêi nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ. |
| - GV gäi 1 sè HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶: |  |
| \* Nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó b¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ trong s¹ch lµ: | H1; H2; H3; H5; H6; H7 |
| \* Nh÷ng viÖc kh«ng nªn lµm: | H4 |
| - Liªn hÖ ®Þa ph­¬ng gia ®×nh.  => KÕt luËn (SGK). |  |
| ***3.Ho¹t ®éng 2: VÏ tranh cæ ®éng b¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ trong s¹ch.*** | |
| - GV chia nhãm, giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm:  + X©y dùng b¶n cam kÕt b¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ trong s¹ch.  + Th¶o luËn ®Ó t×m ý cho néi dung tranh.  + Ph©n c«ng tõng thµnh viªn cña nhãm vÏ hoÆc viÕt tõng phÇn cña bøc tranh. | - Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n lµm viÖc nh­ ®· h­íng dÉn. |
| \* GV ®i tíi c¸c nhãm kiÓm tra vµ gióp ®ì.  - Tr×nh bµy vµ ®¸nh gi¸. | -C¸c nhãm treo s¶n phÈm cña nhãm m×nh. Cö ®¹i diÖn ph¸t biÓu b¶n cam kÕt vµ nªu ý t­ëng cña bøc tranh cæ ®éng. |
| - GV ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng c¸c nhãm vÏ ®Ñp . |  |

4.Cñng cè, dÆn dß:

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

**Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 2015**

***Buæi s¸ng:***

# TËp lµm v¨n

## *miªu t¶ ®å vËt* (kiÓm tra viÕt)

**I.Môc tiªu:**

- HS thùc hµnh viÕt hoµn chØnh mét bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt sau giai ®o¹n häc vÒ v¨n miªu t¶ ®å vËt. Bµi viÕt ®óng víi yªu cÇu cña ®Ò, cã ®ñ 3 phÇn. DiÔn ®¹t thµnh c©u, lêi v¨n sinh ®éng tù nhiªn.

**II.§å dïng d¹y - häc:**

- Tranh minh häa mét sè ®å vËt trong SGK.

**III.C¸c ho¹t ®éng:**

***1.GV ghi c¸c ®Ò bµi lªn b¶ng (Ýt nhÊt lµ 4 ®Ò) ®Ó HS cã thÓ chän 1 trong 4 ®Ò mµ m×nh thÝch.***

§Ò 1: H·y t¶ ®å vËt em yªu thÝch nhÊt ë tr­êng. Chó ý më bµi theo c¸ch gi¸n tiÕp.

§Ò 2: H·y t¶ ®å vËt gÇn gòi nhÊt víi em ë nhµ. Chó ý kÕt bµi theo kiÓu më réng.

§Ò 3: H·y t¶ mét ®å ch¬i mµ em thÝch nhÊt. Chó ý më bµi theo c¸ch gi¸n tiÕp.

§Ò 4: H·y t¶ quyÓn s¸ch gi¸o khoa TiÕng ViÖt 4 tËp II cña em. Chó ý kÕt bµi theo kiÓu më réng.

*2.HS suy nghÜ vµ lµm bµi vµo vë.*

HS cã thÓ tham kh¶o nh÷ng bµi viÕt cña m×nh tr­íc ®ã.

*3.GV thu bµi vÒ chÊm, nhËn xÐt.*

*4.Cñng cè, dÆn dß:*

- NhËn xÐt giê häc. Y/c HS vÒ viÕt l¹i vµo vë bµi tËp vµ chuÈn bÞ bµi sau.

# ¢m nh¹c

(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n - gi¶ng)

**To¸n**

**LuyÖn tËp**

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS cñng cè 1 sè hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ ph©n sè; ®äc viÕt ph©n sè, quan hÖ gi÷a phÐp chia sè tù nhiªn vµ ph©n sè.

- B­íc ®Çu biÕt so s¸nh ®é dµi mét ®o¹n th¼ng b»ng mÊy phÇn ®é dµi mét ®o¹n th¼ng kh¸c.

**II.§å dïng d¹y häc**

-B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

**A.Bµi cò:**

HS ch÷a bµi tËp giê tr­íc.

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.H­íng dÉn luyÖn tËp:***

|  |  |
| --- | --- |
| + Bµi 1: §äc c¸c ®¹i l­îng.  kg: Mét phÇn hai ki- l« - gam.  m: N¨m phÇn t¸m mÐt. | HS: Tõng em ®äc ph©n sè ®o ®¹i l­îng  giê: M­êi chÝn phÇn m­êi hai giê  m: S¸u phÇn mét tr¨m mÐt. |
| + Bµi 2: ViÕt c¸c ph©n sè. | HS: §äc yªu cÇu vµ tù lµm bµi råi ch÷a bµi. |
| - GV gäi 2 HS, c¶ líp nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng:  ;  ;  ; | - 2 HS lªn b¶ng lµm. |
| + Bµi 3: | HS: §äc yªu cÇu vµ tù lµm. |
| - GV gäi HS lªn ch÷a bµi.  8 =  ; 14 = | 32 =  ; 0 =  ; 1 = |
| + Bµi 4: | HS: §äc yªu cÇu, tù lµm bµi.  - 1 em lªn b¶ng lµm.  a.  ; b.  ; |
| + Bµi 5:  - GV h­íng dÉn HS lµm theo mÉu: | HS: Líp viÕt vë, 1 em lªn viÕ b¶ng nhãm.  -D¸n b¶ng vµ tr×nh bµy.  a. CP = CD ; PD = CD.  b. MO =  MN ; ON = MN. |
| - GV ch÷a bµi cho HS. |  |
| ***3.Cñng cè, dÆn dß:***  - NhËn xÐt giê häc. Y/c HS vÒ lµm bµi tËp vµ chuÈn bÞ bµi sau. | |

# ThÓ dôc

**§i chuyÓn h­íng ph¶i, tr¸i. Trß ch¬i: Th¨ng b»ng**

**I.Môc tiªu:**

- ¤n ®i chuyÓn h­íng ph¶i tr¸i. Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.

- Trß ch¬i “Th¨ng b»ng”. Yªu cÇu HS ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng.

**II.§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn:**

S©n tr­êng vÖ sinh an toµn n¬i häc.

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.PhÇn më ®Çu:*** | |
| - GV tËp trung líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. | - Ch¹y chËm theo 1 hµng däc.  - TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.  ­- Trß ch¬i: “Cã chóng em”. |
| ***2.PhÇn c¬ b¶n:*** | |
| *a.§éi h×nh ®éi ngò vµ RLTTCB:* |  |
| - ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®i ®Òu theo 1- 4 hµng däc.  - GV nh¾c l¹i ng¾n gän c¸ch thùc hiÖn. | - C¶ líp tËp theo chØ huy cña GV. |
| - ¤n ®i chuyÓn h­íng ph¶i tr¸i. | - TËp theo tæ, nhãm do tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn. |
| - GV ®i quan s¸t, söa ch÷a. |  |
| b.Trß ch¬i vËn ®éng: |  |
| *- Trß ch¬i “Th¨ng b»ng”.* | - Khëi ®éng c¸c khíp, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i.  - C¸c tæ tiÕp tôc ch¬i thi víi nhau. |
| ***3.PhÇn kÕt thóc:*** | |
| - GV hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt.  - Giao bµi tËp vÒ nhµ. | - §i ®­êng theo nhÞp vµ h¸t 2- 3phót.  - §øng t¹i chç th¶ láng, hÝt thë s©u. |

***Buæi chiÒu:***

# LuyÖn tõ vµ c©u

## *Më réng vèn tõ: søc kháe*

**I.Môc tiªu:**

1. Më réng vµ hÖ thèng ho¸ vèn tõ thuéc chñ ®iÓm søc kháe.

2. HiÓu nghÜa mét sè thµnh ng÷, tôc ng÷ liªn quan ®Õn søc kháe.

**II.§å dïng d¹y häc:**

- B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

**A.Bµi cò:**

**B.D¹y bµi míi:**

1.Giíi thiÖu:

***2.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***+ Bµi 1:*** | HS: 1 em ®äc néi dung bµi 1 (c¶ mÉu). |
| ***- GV chia nhãm, ph¸t b¶ng nhãm.*** | - C¶ líp ®äc thÇm l¹i yªu cÇu, trao ®æi, t×m tõ viÕt vµo b¶ng nhãm.  -§¹i diÖn nhãm d¸n b¶ng vµ tr×nh bµy.  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. |
| ***- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, kÕt luËn nhãm th¾ng cuéc.*** |  |
| ***VD: a. Tõ ng÷ chØ hµnh ®éng cã lîi cho søc kháe lµ:*** | - TËp luyÖn, tËp thÓ dôc, ®i bé, ch¹y ch¬i thÓ thao, ¨n uèng ®iÒu ®é, nghØ ng¬i,an d­ìng, nghØ m¸t, du lÞch. |
| ***b.Tõ ng÷ chØ ®Æc ®iÓm cña mét c¬ thÓ kháe m¹nh:*** | - V¹m vì, lùc l­ìng, c©n ®èi, r¾n rái, r¾n ch¾c, s¨n ch¾c, ch¾c nÞch, c­êng tr¸ng, dÎo dai, nhanh nhÑn. |
| ***+ Bµi 2:***  ***- GV nªu yªu cÇu bµi tËp.*** | HS: Trao ®æi nhãm t×m tõ ng÷ chØ tªn c¸c m«n thÓ thao. |
| ***- GV d¸n 1 sè tê phiÕu lªn b¶ng cho c¸c nhãm lªn thi tiÕp søc.*** | HS: C¸c nhãm lªn thi tiÕp søc, c¸c nhãm kh¸c lµm vµo vë bµi tËp. |
| ***- GV vµ tæ träng tµi nhËn xÐt.*** | VD: Bãng ®¸, bãng chuyÒn, bãng chµy, bãng bÇu dôc, cÇu l«ng, quÇn vît, ch¹y, nh¶y cao, nh¶y xa, ®Èy t¹. |
| ***+ Bµi 3:*** | HS: §äc yªu cÇu bµi tËp vµ tù lµm bµi vµo vë. |
| ***-GV gäi HS ®äc l¹i c¸c c©u thµnh ng÷ sau khi ®· ®iÒn hoµn chØnh.***  ***-Cïng HS gi¶i thÝch nghÜa cña tõng thµnh ng÷.*** | VD: a. Kháe nh­ voi (tr©u, hïm)  b.Nhanh nh­ c¾t(chim c¾t, giã, ®iÖn, sãc). |
| ***+ Bµi 4:*** | - §äc y/c cña bµi vµ gîi ý ®Ó gi¶i nghÜa. |
| ***- GV gäi HS ph¸t biÓu:*** | + Tiªn: Nh÷ng nh©n vËt trong truyÖn cæ tÝch sèng nh· nhÆn, th­ th¸i trªn trêi, t­îng tr­ng cho sù sung s­íng.  + ¡n ®­îc ngñ ®­îc nghÜa lµ cã søc kháe tèt.  + Cã søc kháe tèt sung s­íng ch¼ng kÐm g× tiªn. |
| 3.Cñng cè - dÆn dß:  - NhËn xÐt giê häc. - Yªu cÇu vÒ thuéc c¸c thµnh ng÷ tôc ng÷ trong bµi. | |

**LuyÖn to¸n**

**LuyÖn tËp**

**I.Môc tiªu:**

- RÌn luyÖn cho nh÷ng hs trung b×nh vµ båi d­ìng cho nh÷ng hs cã n¨ng khiÕu vÒ:.

+ PhÐp chia 1 sè TN cho 1sè TN (≠ 0) kh«ng ph¶i th­¬ng bao giê còng lµ 1 sè TN mµ thg cã thÓ lµ 1 ph©n sè, Tsè lµ SBC cßn Msè lµ sè chia.

+ VËn dông lµm tèt c¸c bµi tËp cã liªn quan vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n.

**II.§å dïng d¹y häc**

-B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

**A.Bµi cò:**

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.H­íng dÉn luyÖn tËp:***

|  |  |
| --- | --- |
| **\* Ho¹t ®éng 1:** Còng cè vÒ chia 1 sè tù nhiªn cho 1 sè tù nhiªn  Bµi 1: ViÕt th­¬ng víi d¹ng ph©n sè.  MÉu: 4 : 1 =  Bµi 2: ViÕt ph©n sè d­íi d¹ng th­¬ng råi tÝnh (theo mÉu)  MÉu: = 18 : 6 = 3  **\* Ho¹t ®éng 2:** So s¸nh ph©n sè víi 1.  Bµi 3: (>, <, = ) ?  **\* Ho¹t ®éng 3:** Gi¶i to¸n cã lêi v¨n.  Bµi 4: Bµi to¸n.  Chia ®Òu 9L n­íc m¾m vµo 12 chai.  Hái mçi chai cã bao nhiªu lÝt nc m¾m?  ? BT cho biÕt g×? BT hái g×?  Bµi 5: Bµi to¸n  May 5 ¸o trÎ em hÕt 6m v¶i, hái may mçi ¸o trÎ em hÕt bao nhiªu mÐt v¶i ?  ? BT cho biÕt g×? BT hái g×? | HS: Lµm vë BT  7 : 10 = ; 3 : 8 =  1 : 15 =  HS: Lµm vë BT      HS: Lµm vë BT  4/5 > 1 ; 6/ 6 = 1 ; 11/9 < 1  8/7 > 1 ; 21/ 22 < 1 ; 9/11 < 1  HS: §äc ®Ò, ph©n tÝch ®Ò, gi¶i vë  Mçi chai chøa lÝt n­íc m¾m lµ:  9 : 12 = lÝt n­íc m¾m    HS: §äc ®Ò, ph©n tÝch ®Ò, gi¶i vë  5 : 6 =  m |

***3.Cñng cè, dÆn dß:***

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

# LuyÖn tiÕng viÖt

## *LuyÖn tËp Më réng vèn tõ: søc kháe*

**I.Môc tiªu:**

1. Më réng vµ hÖ thèng ho¸ vèn tõ thuéc chñ ®iÓm søc kháe.

2. HiÓu nghÜa mét sè thµnh ng÷, tôc ng÷ liªn quan ®Õn søc kháe.

**II.§å dïng d¹y häc:**

- Vë tr¾c nghiÖm TV 4

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

**A.Bµi cò:**

**B.D¹y bµi míi:**

1.Giíi thiÖu:

***2.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bµi 1.XÕp c¸c tõ sau vµo nhãm thÝch hîp.C¸c tõ ng÷ chØ ho¹t ®éng:  (tËp thÓ dôc, ch¬i thÓ thao, hót thuèc l¸, uèng r­îu, thøc khuya, ¨n qu¶ xanh, uèng n­íc l·, dËy sím, ¨n ngñ thÊt th­êng, ¨n quµ vÆt, ¨n uèng ®iÒu ®é, ngñ li b×, kh«ng ngñ tr­a, ®i bé, b¬i.   |  |  | | --- | --- | | *Cã lîi cho søc kháe* | *Cã h¹i cho søc kháe* | | TËp thÓ dôc, ch¬i thÓ thao, ¨n uèng ®iÒu ®é, ®i bé, b¬i. | Hót thuèc l¸, uèng r­îu, thøc khuya, ¨n qu¶ xanh, uèng n­íc l·, dËy sím, ¨n ngñ thÊt th­êng, ¨n quµ vÆt, ngñ li b×, kh«ng ngñ tr­a. | | |
| Bµi 2. Trong c¸c m«n thÓ thao sau ®©y, HS tiÓu häc th­êng tham gia c¸c m«n nµo?  Bãng ®¸, bãng chuyÒn, bãng chµy, bãng bÇu dôc, bãng chuyÒn b·i biÓn, cÇu l«ng, quÇn vît, cÇu m©y, ®¸ cÇu, nh¶y cao, nh¶y xa, ®Èy t¹, b¾n sóng, ®Êu vËt, ®Êm bèc, xµ ®¬n, xµ kÐp, nh¶y ngùa, tr­ît b¨ng nghÖ thuËt, cê vua, cê t­íng. | |
| ***-Y/c HS kÓ tªn c¸c m«n thÓ thao m×nh th­êng tham gia.*** | -LÇn l­ît kÓ tiÕp nèi, mçi em 1 m«n: bèng ®¸, cÇu l«ng, ®¸ cÇu, nh¶y xa, cê vua. |
| ***Bµi 3.T×m 2 thµnh ng÷ nãi vÒ søc kháe.*** |  |
| ***Trao ®æi t×m thµnh ng÷ theo y/c.*** | -Kháe nh­ v©m.  -Kháe nh­ Tr­¬ng Phi.  -Kháe nh­ tr©u. |

*3.Cñng cè - dÆn dß:*

- NhËn xÐt giê häc.Yªu cÇu vÒ xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

**Thø s¸u ngµy 9 th¸ng 1 n¨m 2015**

***Buæi s¸ng:***

# ThÓ dôc

**®i chuyÓn h­íng ph¶I, tr¸i**

**TRß ch¬i: l¨n bãng b»ng tay**

**I.Môc tiªu:**

- §i chuyÓn h­íng ph¶i tr¸i. yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.

- Häc trß ch¬i “L¨n bãng b»ng tay”, yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ b­íc ®Çu tham gia ®­îc vµo trß ch¬i.

**II.§Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn:**

S©n tr­êng, cßi, bãng.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.PhÇn më ®Çu:*** | |
| - GV tËp trung líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. | - GiËm ch©n t¹i chç, h¸t vç tay.  - Ch¹y chËm trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.  - Khëi ®éng c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n.  - Trß ch¬i “Qu¶ g× ¨n ®­îc”. |
| ***2.PhÇn c¬ b¶n:*** | |
| *a. §éi h×nh ®éi ngò vµ bµi tËp RLTTCB:* |  |
| \* ¤n ®i ®Òu theo 1- 4 hµng däc | - C¶ tËp do c¸n sù ®iÒu khiÓn. |
| - GV bao qu¸t söa sai cho 1 sè em tËp ch­a ®óng. |  |
| \* ¤n ®i chuyÓn h­íng ph¶i tr¸i. | - TËp theo tæ ë nh÷ng n¬i ®· quy ®Þnh. |
| *b. Trß ch¬i vËn ®éng:* |  |
| - GV nªu tªn trß ch¬i, phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. | - Nghe GV h­íng dÉn. |
|  | - Ch¬i thö, sau ®ã ch¬i thËt. |
| ***3.PhÇn kÕt thóc:*** | |
|  | - §øng t¹i chç h¸t, vç tay. |
| - GV hÖ thèng bµi, nhËn xÐt giê häc. |  |

# TËp lµm v¨n

## *LuyÖn tËp giíi thiÖu ®Þa ph­¬ng*

**I.Môc tiªu:**

- HS n¾m ®­îc c¸ch giíi thiÖu vÒ ®Þa ph­¬ng qua bµi v¨n mÉu “NÐt míi ë VÜnh S¬n”.

- B­íc ®Çu biÕt quan s¸t vµ tr×nh bµy ®­îc ®æi míi n¬i c¸c em sinh sèng.

- Cã ý thøc ®èi víi c«ng viÖc x©y dùng quª h­¬ng.

**II.§å dïng d¹y häc:**

- Tranh minh häa, b¶ng phô.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.KiÓm tra bµi cò: - Gäi HS lªn ch÷a bµi tËp. 2.D¹y bµi míi: | |
| **Bµi 1:** | - 2 em ®äc, c¶ líp theo dâi SGK.  - §äc thÇm bµi mÉu vµ lµm bµi c¸ nh©n vµo vë. |
| a) Bµi v¨n giíi thiÖu nh÷ng ®æi míi cña ®Þa ph­¬ng nµo? | - x· VÜnh S¬n, mét x· miÒn nói. |
| b) KÓ l¹i nh÷ng nÐt ®æi míi nãi trªn? | - §· biÕt trång lóa n­íc 2 vô/ n¨m.  - NghÒ nu«i c¸ ph¸t triÓn.  - §êi sèng cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn: 10 hé th× 9 hé cã xe m¸y, cã ®iÖn dïng. |
| - GV treo b¶ng phô ghi s½n dµn ý. | - 2 em nh×n b¶ng ®äc l¹i dµn ý .  1) Më bµi: Giíi thiÖu chung vÒ ®Þa ph­¬ng n¬i em sèng.  2) Th©n bµi: Giíi thiÖu nh÷ng ®æi míi.  3) KÕt bµi: Nªu kÕt qu¶ ®æi míi. |
| **Bµi 2:** X¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò.  - GV ph©n tÝch ®Ò, gióp HS n¾m v÷ng yªu cÇu, t×m ®­îc néi dung cho bµi giíi thiÖu. | - §äc yªu cÇu cña ®Ò. |
|  | - Nèi nhau nãi néi dung c¸c em chän giíi thiÖu.  VD: T«i muèn giíi thiÖu víi c¸c b¹n vÒ phong trµo gi÷ g×n xãm lµng s¹ch ®Ñp ë x· Hîp Ch©u quª t«i.  - Giíi thiÖu trong nhãm.  - Giíi thiÖu tr­íc líp. |
| - C¶ líp b×nh chän ng­êi giíi thiÖu hay nhÊt. |  |
| 3.Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ nhµ viÕt l¹i vµo vë bµi giíi thiÖu cña em. | |

# To¸n

## *Ph©n sè b»ng nhau*

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS b­íc ®Çu nhËn biÕt tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.

- B­íc ®Çu nhËn ra sù b»ng nhau cña hai ph©n sè.

**II.§å dïng:**

C¸c b¨ng giÊy hoÆc h×nh vÏ SGK.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

**A.KiÓm tra bµi cò:**

Gäi HS lªn ch÷a bµi tËp.

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***2.H­íng dÉn HS ho¹t ®éng ®Ó nhËn biÕt*** =  ***vµ tù nªu ®­îc tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè:*** | |
| - GV h­íng dÉn HS quan s¸t 2 b¨ng giÊy (nh­ SGK). | HS: Quan s¸t 2 b¨ng giÊy ®Ó nhËn biÕt. |
| + B¨ng thø nhÊt chia lµm mÊy phÇn b»ng nhau? | HS: chia lµm 4 phÇn. |
| + §· t« mµu mÊy phÇn? | - T« mµu 3 phÇn hay b¨ng giÊy. |
| +B¨ng thø hai chia lµm mÊy phÇn? | - Chia lµm 8 phÇn b»ng nhau. |
| + §· t« mµu mÊy phÇn? | - T« mµu 6 phÇn hay b¨ng giÊy. |
| + PhÇn t« mµu cña hai b¨ng giÊy nµy nh­ thÕ nµo? | B»ng nhau. |
| => VËy  =  GV:  vµ  lµ hai ph©n sè b»ng nhau. | HS: Tù viÕt:  Vµ |
| => TÝnh chÊt (ghi b¶ng) | HS: §äc l¹i nhiÒu lÇn. |
| 3. Thùc hµnh: | |
| + Bµi 1: | - Cho HS tù lµm bµi råi ®äc kÕt qu¶. |
| - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng:  Ta cã: |  |
| + Bµi 2: Y/c HS tù tÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc råi so s¸nh kÕt qu¶. | HS: Tù lµm råi nªu nhËn xÐt cña tõng phÇn a, b (nh­ SGK).  -2 em lµm b¶ng, líp lµm vë.  81 : 9 = 9  (81 : 3) : ( 9 : 3) = 27 : 3 = 9  18 : 3 = 9 18x 4) : ( 3 x 4)  81 : 9 = (81 : 3) : ( 9 : 3) |
| + Bµi 3: HS tù lµm råi ch÷a bµi.  a.  b. | - 2 em lªn b¶ng lµm.  - C¶ líp lµm vµo vë.  a.  b. |
| - GV ch÷a bµi cho HS. |  |

4.Cñng cè, dÆn dß:

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

**§Þa lý**

## *ng­êi d©n ë ®ång b»ng nam bé*

**I.Môc tiªu:**

- HS tr×nh bµy nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ d©n téc, nhµ ë, lµng xãm, trang phôc lÔ héi cña ng­êi d©n ë ®ång b»ng Nam Bé.

- Sù thÝch øng cña con ng­êi víi tù nhiªn ë ®ång b»ng Nam Bé.

- Dùa vµo tranh ¶nh t×m ra kiÕn thøc.

**II.§å dïng d¹y häc:**

- B¶n ®å ®Þa lý tù nhiªn ViÖt Nam. L­îc ®å tù nhiªn ®ång B»ng Nam Bé.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:**

**A.KiÓm tra:**

Gäi HS ®äc phÇn bµi häc cña tiÕt tr­íc.

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.Nhµ ë cña ng­êi d©n:***

|  |  |
| --- | --- |
| \*H§1: §ång b»ng lín nhÊt n­íc ta.  -Treo b¶n ®å ®Þa lý tù nhiªn ViÖt Nam.  -§ång b»ng Nam Bé do nh÷ng s«ng nµo båi ®¾p nªn? | HS: Dùa vµo SGK, b¶n ®å ph©n bè d©n c­ ViÖt Nam vµ vèn hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó tr¶ lêi c©u hái:  -Quan s¸t.  -Do phï sa cña hÖ thèng s«ng Mª C«ng vµ s«ng §ång Nai båi ®¾p nªn. |
| Em cã NX g× vÒ diÖn tÝch cña §BNB?  + Ng­êi d©n sèng ë ®ång b»ng Nam Bé thuéc nh÷ng d©n téc nµo? | -Cã diÖn tÝch lín nhÊt n­íc ta.  - Kinh, Kh¬ - me, Ch¨m, Hoa. |
| + Ng­êi d©n th­êng lµm nhµ ë ®©u? V× sao? | - däc theo c¸c s«ng ngßi, kªnh r¹ch ®Ó thuËn lîi cho viÖc ®i l¹i. |
| + Ph­¬ng tiÖn ®i l¹i phæ biÕn cña ng­êi d©n n¬i ®©y lµ g×? | - Xuång, ghe. |
| \* H§2: Lµm viÖc theo nhãm. | HS: C¸c nhãm quan s¸t SGK h×nh 1 ®Ó lµm bµi tËp.  - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. |
| ***3. Trang phôc vµ lÔ héi:*** | |
| \* H§3: Lµm viÖc theo nhãm: | HS: C¸c nhãm dùa vµo SGK, tranh ¶nh th¶o luËn theo gîi ý. |
| + Trang phôc th­êng ngµy cña ng­êi d©n ®ång b»ng Nam Bé tr­íc ®©y cã g× ®Æc biÖt? | - QuÇn ¸o bµ ba vµ chiÕc kh¨n r»n. |
| + LÔ héi cña ng­êi d©n nh»m môc ®Ých g×? | - CÇu ®­îc mïa vµ nh÷ng ®iÒu may m¾n trong cuéc sèng. |
| + Trong lÔ héi th­êng cã nh÷ng ho¹t ®éng nµo? | - §ua ghe… |
| + KÓ tªn 1 sè lÔ héi ë ®ång b»ng Nam Bé næi tiÕng? | - LÔ héi Bµ Chóa Xø ë Ch©u §èc (An Giang); Héi xu©n nói Bµ (T©y Ninh); LÔ cóng tr¨ng cña ®ång bµo Kh¬ - me;  => §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi c©u hái cña nhãm m×nh. |
| - GVcïng c¶ líp nhËn xÐt.  => KÕt luËn (SGK): Ghi b¶ng. | HS: 3- 4 em ®äc. |
| ***4. Cñng cè- dÆn dß:***  - NhËn xÐt giê häc. Y/c HS vÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. | |

# *Buæi chiÒu:*

# LuyÖn to¸n

## *LuyÖn tËp: Ph©n sè b»ng nhau*

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS b­íc ®Çu nhËn biÕt tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.

- B­íc ®Çu nhËn ra sù b»ng nhau cña hai ph©n sè.

**II.§å dïng:**

Vë bµi tËp to¸n 4.

**A.KiÓm tra bµi cò:**

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.H­íng dÉn HS ho¹t ®éng:***

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi 1.ViÕt tiÕp sè thÝch hîp vµo chç chÊm. |  |
| -Y/c HS suy nghÜ lµm bµi c¸ nh©n. | -Líp lµm vë, 3 em lµm b¶ng. |
| -Gäi HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. | -NhËn xÐt nªu l¹i c¸ch lµm. |
| -Y/c HS nh¾c l¹i c¸ch t×m ph©n sè b»ng nhau. |  |
| Bµi 2.ViÕt tiÕp sè thÝch hîp vµo chç chÊm. |  |
| -Y/c HS trao ®æi theo bµn. | -Th¶o luËn vµ t×m c¸ch lµm. |
|  | -§¹i diÖn c¸c nhãm lªn lµm b¶ng vµ gi¶i thÝch. |
| -NhËn xÐt, ch÷a bµi. |  |
| Bµi 3.ChuyÓn thµnh phÐp chia víi c¸c sè bÐ h¬n.  H­íng dÉn: 60 : 20 = (60 : 10) : (20 : 10) = 6 : 2 = 3 | |
| a) 75 : 25 = (75 : 5) : (25 : 5) = 15 : 5 = 3 | b) 90m : 18 = (90 : 9) : (18 : 9)  = 10 : 2 = 5 |

4.Cñng cè, dÆn dß:

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

# TiÕng Anh

(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n - gi¶ng)

# Sinh ho¹t

**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 21.

-RÌn luyÖn tinh thÇn vµ 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. Kh«ng cßn hiÖn t­îng ®i häc muén.

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

-Giê truy bµi ®· cã hiÖu qu¶ h¬n.

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

-HÇu hÕt c¸c b¹n ®· chÞu khã häc vµ lµm bµi tr­íc khi ®Õn líp.

***2.Ph­¬ng h­íng tuÇn 21.***

-Ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 20.

-ChÊn chØnh nÒ nÕp vµ ý thøc häc tËp cña häc sinh tr­íc tÕt.

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

Gợi ý một số lời nhận xét thường xuyên theo Thông tư 30  
**1). Đối với giáo viên chủ nhiệm:**Nhận xét:  
***a) Môn học và hoạt động giáo dục ( Kiến thức, kỹ năng )****\*Đối với HS không có hạn chế, hoàn thành các môn học ( Có thể chọn 1 trong các ý sau )*- Nắm vững kiến thức các môn học và vận dụng có hiệu quả.  
- Hoàn thành nội dung các môn học.  
- Hoàn thành các nội dung chương trình của từng bài trong tháng.  
- Hoàn thành các yêu cầu của nội dung chương trình các bài học trong tháng.  
*\*Đối với HS còn hạn chế, chưa hoàn thành các môn học( Có thể chọn 1 trong các ý sau )*- GV nêu hạn chế của HS, sau đó đưa ra biện pháp hỗ trợ, biện pháp hỗ trợ phải hướng về giáo viên.  
Ví dụ : Chưa nắm chắc mối quan hệ giữa dm và cm. Hướng dẫn học sinh nhớ lại 1dm = …….cm.  
- Đọc còn chậm, ngắt nghỉ hơi chưa đúng chỗ. Tăng cường luyện đọc ở các tiết bộ môn.  
- Viết chính tả còn sai nhiều lỗi, trình bày chưa đẹp. Tăng cường luyện viết ở các tiết bộ môn ( hay buổi thứ hai.)  
- Thực hiện chưa thành thạo các phép tính chia. Cho thêm bài tập và hướng dẫn lại cách thực hiện phép chia đã học.  
\* Tuỳ theo hạn chế của học sinh mà giáo viên đưa ra biện pháp hỗ trợ cho phù hợp .  
***b) Năng lực****\*Đối với HS không có hạn chế ( Có thể chọn 1 trong các ý sau )*- Có ý thức tự phục vụ, tự học, mạnh dạn khi giao tiếp.  
- Chấp hành nội quy lớp học, ứng xử thân thiện.  
- Biết giữ gìn sách vở cẩn thận, có sự tiến bộ trong giao tiếp.  
- Tự giác hoàn thành các nhiệm vụ học tập, biết chia sẻ cùng bạn.  
- Bố trí thời gian học tập phù hợp, tích cực giúp đỡ bạn, có ý thức tự học.  
*\*Đối với HS còn hạn chế ( Có thể chọn 1 trong các ý sau )*- Còn rụt rè. Cần tạo điều kiện để HS phát biểu ý kiến nhiều hơn.  
- Chưa giữ gìn tập sách cẩn thận. Kiểm tra hàng ngày nhắc nhở học sinh bao bìa tập sách.  
- Chưa chấp hành nội quy lớp học. Cho HS đọc nội quy lớp vào đầu buổi học và giải thích để HS hiểu.  
***c) Phẩm chất***- Đi học đều, đúng giờ, biết nhận lỗi khi sai, nhường nhịn bạn.  
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập, tôn trọng mọi người,biết nêu ý kiến của mình.  
- Chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ, không nói dối, tự chịu trách nhiệm.  
- Có ý thức làm đẹp trường lớp, giữ lời hứa, mạnh dạn bày tỏ ý kiến.  
- Tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết, yêu quý bạn bè.  
*\*Đối với HS còn hạn chế ( Có thể chọn 1 trong các ý sau )*- Chưa có ý thức giữ vệ sinh trường lớp. Thường xuyên nhắc HS bỏ rác đúng nơi qui định.  
- Hay đi học trễ. Nhắc HS đặt đồng hồ báo giờ đi học.  
- Ít tham gia các hoạt động tập thể. Động viên, tạo điều kiện để HS tham gia các phong trào của lớp.

**2) Đối với giáo viên bộ môn:  
*a. Môn âm nhạc:***a.1. Môn học và hoạt động giáo dục ( Kiến thức, kỹ năng )  
\*Đối với HS không có hạn chế ( Có thể chọn 1 trong các ý sau )  
+ Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng. Biết thể hiện tình cảm của mình vào bài hát.  
+ Hoàn thành các nội dung của môn học. Mạnh dạn, tự tin thể hiện bài hát rất hay.  
+ Hoàn thành các nội dung chương trình của từng bài trong tháng . Biết thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát kết hợp với gõ đệm nhịp nhàng chính xác.   
\*Đối với HS có hạn chế ( Có thể chọn 1 trong các ý sau )  
+ Hát còn chưa rõ lời bài hát. Nhắc HS tập trung nghe cô giáo và các bạn hát để hát cho rõ lời.  
+ Các động tác phụ họa chưa phù hợp với nội dung bài hát. Thường xuyên cho học sinh lên minh hoạ bài hát cùng bạn.  
+ Hát đúng giai điệu lời ca của các bài hát nhưng gõ đệm theo bài hát theo nhịp chưa chính xác. Hướng dẫn học sinh đọc và gõ đệm cùng với bạn bên cạnh.  
***b. Môn mỹ thuật:***a.1. Môn học và hoạt động giáo dục ( Kiến thức, kỹ năng )  
\*Đối với HS không có hạn chế ( Có thể chọn 1 trong các ý sau )  
+ Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng. Rất sáng tạo trong vẽ tranh đề tài.  
+ Hoàn thành các nội dung chương trình của từng bài trong tháng. Biết cách quan sát mẫu và thể hiện tốt bài vẽ.  
+ Hoàn thành các nội dung của môn học trong tháng. Nhận biết được bức tranh theo cảm nhận của riêng mình.  
+ Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng. Hình vẽ đẹp, cân đối. Màu sắc tươi vui, có đậm nhạt.  
\*Đối với HS có hạn chế ( Có thể chọn 1 trong các ý sau )  
+ Chưa phân biệt được ba sắc độ đậm nhạt. Chưa chú ý lắng nghe giáo viên và các bạn nêu cách nhận biết ba sắc độ của màu. Hướng dẫn riêng bằng hình mẫu cụ thể để học sinh nhớ lại ba sắc độ đậm nhạt.  
+ Chưa biết vẽ tranh theo đề tài. Chưa tập trung trong nhóm vẽ để cùng bạn hỗ trợ lẫn nhau. Phân công thường xuyên làm nhiệm vụ trong nhóm.  
+ Chưa quan sát kĩ mẫu để vẽ đúng hình dáng chung của mẫu. Hướng dẫn học sinh phát hoạ chung mẫu vẽ trước khi vẽ chi tiết.  
+ Chưa vẽ được các họa tiết phong phú và vẽ cân đối. Cho học sinh xem nhiều các mẫu vẽ hoạ tiết khác.

Top of Form

Bottom of Form