**TuÇn 35**

**Thø hai ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2015**

***Buæi s¸ng:***

# TËp ®äc

## *«n tËp vµ kiÓm tra* (TiÕt 1)

**I.Môc tiªu:**

- KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng, kÕt hîp kiÓm tra kü n¨ng ®äc hiÓu, häc thuéc lßng.

- HÖ thèng hãa 1 sè ®iÒu cÇn ghi nhí vÒ t¸c gi¶, thÓ lo¹i, néi dung chÝnh cña c¸c bµi tËp ®äc.

**II.§å dïng d¹y häc:**

PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc. PhiÕu häc tËp.

**III.C¸c ho¹t ®éng:**

***1.Giíi thiÖu bµi:***

***2.KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng:***

|  |  |
| --- | --- |
| -Cho HS lªn bèc th¨m bµi ®äc (xem bµi 2 - 3 em 1 l­­ît) | -LÇn l­­ît tõng HS bèc th¨m bµi, vÒ chç chuÈn bÞ kho¶ng 2 phót. Khi 1 HS lªn kiÓm tra th× tiÕp nèi 1 HS kh¸c lªn bèc th¨m theo y/c.  - HS ®äc trong SGK (hoÆc häc thuéc lßng) 1 ®o¹n hay c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu. |
| - GV ®Æt 1 c©u hái ë ®o¹n võa ®äc cho HS tr¶ lêi. | -§äc vµ tr¶ lêi c©u hái. |
| ***3.LËp b¶ng tæng kÕt :*** | |
| -Y/c HS kÓ tªn c¸c bµi tËp ®äc trong 2 chñ ®iÓm *Kh¸m ph¸ thÕ giíi* vµ *T×nh yªu cuéc sèng.*  - GV chia nhãm, ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm. | -TiÕp nèi nhau kÓ.  HS: §äc yªu cÇu cña bµi vµ lµm bµi theo nhãm vµo phiÕu.  - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. |
| - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i nh­­ (SGV). |  |
| ***4.Cñng cè , dÆn dß:***  - Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc. | |

# To¸n

## *«n tËp vÒ t×m hai sè khi biÕt tæng hoÆc hiÖu*

## *vµ tØ sè cña hai sè ®ã*

**I.Môc tiªu:**

- Gióp HS rÌn kü n¨ng gi¶i bµi to¸n “T×m hai sè khi biÕt tæng hoÆc hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã”.

**II.§å dïng.**

B¶ng nhãm.

**III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:**

**A.KiÓm tra bµi cò.**

**B.D¹y bµi míi.**

***1.Giíi thiÖu bµi.***

***2.H­­íng dÉn luyÖn tËp*.**

|  |  |
| --- | --- |
| +Bµi 1.Y/c HS nªu c¸ch t×m 2 sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña 2 sè ®ã sau ®ã y/c tÝnh vµ viÕt sè thÝch hîp vµo b¶ng sè. | -1 em nªu tr­íc líp.  -C¶ líp theo dâi.  -Líp lµm vë, 1 em lµm b¶ng. |
| -NX, ch÷a bµi cña HS. |  |
| +Bµi 2. Y/c HS nªu c¸ch t×m 2 sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña 2 sè ®ã sau ®ã y/c tÝnh vµ viÕt sè thÝch hîp vµo b¶ng sè. | -1 em nªu tr­íc líp.  -Theo dâi vµ NX.  -1 em lµm b¶ng, líp lµm vë. |
| -Y/c HS vÏ s¬ ®å minh ho¹ bµi to¸n råi lµm bµi. | -Líp lµm vë, 1 em lµm b¶ng. |
| Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ: 4 + 5 = 9 (phÇn)  Sè thãc cña kho 1 lµ: 1350 : 9 x 4 = 600 (tÊn)  Sè thãc cña kho 2 lµ: 1350 - 600 = 750 (tÊn)  §¸p sè: Kho 1: 600 tÊn.  Kho 2: 750 tÊn. | |
| -Ch÷a bµi sau ®ã y/c HS gi¶i thÝch. |  |
| +Bµi 4.Y/c HS ®äc ®Ò bµi vµ tù lµm bµi. | -Líp lµm vë, 1 em lµm b¶ng nhãm.  -D¸n b¶ng vµ tr×nh bµy. |
| Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ: 3 + 4 = 7 (phÇn)  Sè hép kÑo lµ: (56 : 7) x 3 = 24 (hép)  Sè hép b¸nh lµ: 56 - 24 = 32 (hép)  §¸p sè: KÑo: 24 hép; B¸nh: 32 hép. | |
| -NX vµ khen ngîi. |  |
| +Bµi 5: Y/c HS nªu d¹ng to¸n sau ®ã tù lµm bµi. | -Líp lµm bµi c¸ nh©n vµo vë.  -2 HS ®äc bµi lµm cña m×nh tr­íc líp.  -NX bµi lµm cña b¹n. |

***4.Cñng cè , dÆn dß:***

- Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc.

**LÞch sö**

## *kiÓm tra ®Þnh kú lÞch sö* (Cuèi häc kú II)

**I.Môc tiªu:**

- HS lµm ®­­îc bµi kiÓm tra cuèi häc kú II.

- RÌn ý thøc nghiªm tóc trong giê kiÓm tra.

**II.C¸ch tiÕn hµnh:**

1.Gi¸o viªn ph¸t ®Ò cho tõng häc sinh*.(Theo ®Ò kiÓm tra cña nhµ tr­­êng).*

2.Nh¾c nhë häc sinh ®äc kü ®Ò tr­­íc khi lµm bµi.

3.Kh«ng bµn t¸n, quay cãp, tù m×nh ®äc vµ lµm bµi.

4.Thu bµi vµ nhËn xÐt tiÕt häc.

***Buæi chiÒu:***

# Kü thuËt

## *L¾p ghÐp m« h×nh tù chän* ( TiÕt 3)

**I.Môc tiªu:**

- BiÕt tªn gäi vµ chän ®­­îc c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p ghÐp m« h×nh tù chän.

- L¾p ®­­îc tõng bé phËn vµ l¾p ghÐp m« h×nh tù chän theo ®óng kü thuËt, ®óng quy tr×nh.

- RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, khÐo lÐo.

**II.§å dïng d¹y häc:**

M« h×nh SGK.

**III.C¸c ho¹t ®éng:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.Ho¹t ®éng 2: Chän vµ kiÓm tra c¸c chi tiÕt.*** | |
|  | -Chän,kiÓm tra c¸c chi tiÕt ®óng vµ ®ñ.  - C¸c chi tiÕt ph¶i xÕp theo tõng lo¹i vµo n¾p hép. |
| ***2.Ho¹t ®éng 3: HS thùc hµnh l¾p m« h×nh ®· chän.*** | |
| *a.L¾p tõng bé phËn.*  *b.L¾p r¸p m« h×nh hoµn chØnh:* |  |
| ***3.Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS:*** | |
| - Tæ chøc cho HS tr­­ng bµy s¶n phÈm.  - Nªu nh÷ng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm: | -Tr­­ng bµy s¶n phÈm theo nhãm. |
| + L¾p ®­­îc m« h×nh tù chän.  + L¾p ®óng kü thuËt, ®óng quy tr×nh.  + L¾p m« h×nh ch¾c ch¾n, kh«ng bÞ xéc xÖch. | |
| - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS .  - GV nh¾c HS th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép. | HS: Dùa vµo nh÷ng tiªu chuÈn trªn ®Ó tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña m×nh vµ cña b¹n.  -Th¸o vµ cÊt c¸c chi tiÕt vµo hép. |

***4.Cñng cè , dÆn dß:***

-Cñng cè néi dung bµi. NX tiÕt häc.

# TiÕng Anh

## *(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n - gi¶ng)*

# Gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng

**V¨n nghÖ ca ngîi B¸c Hå**

**I.Môc tiªu**:

- H/S biÕt h¸t c¸c bµi h¸t ca ngîi B¸c Hå.

- RÌn kÜ n¨ng h¸t hay vµ kÕt hîp móa vËn ®éng phô häa.

**II.Ho¹t ®éng d¹y häc:**

***1.G/V nªu ý nghÜa lÞch sö ngµy 19/5.***

19 tháng 5, một trong những ngày in dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm trí nhân dân Việt Nam vì đó là ngày sinh người con vĩ đại nhất của dân tộc: Bác Hồ.

Cụ thân sinh ra Người là Nguyễn Sinh Huy, tức Nguyễn Sinh Sắc (1863-1929). Đỗ phó bảng năm 1901, bị ép làm quan, nhưng vốn có tinh thần yêu nước và khẳng khái, cụ Nguyễn Sinh Sắc bị chúng cách chức. Cụ vào Nam Kỳ làm nghề bốc thuốc, sống thanh bạch cho đến lúc qua đời.

Thân mẫu của Người là cụ Hoàng thị Loan (1868-1900), là người phụ nữ trung hậu, đảm việc, chịu thương, chịu khó nuôi con.

Sau 30 năm xa tổ quốc, mùa xuân 1941 Người trở về Pác Bó (Cao Bằng) trực tiếp lãnh đạo công cuộc đấu tranh chống Nhật Pháp, phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, mở ra thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám 1945.

Từ đó cho đến khi Người qua đời (3-9-1969) Người đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến, đánh bại hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên độc lập và chủ nghĩa xã hội, thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của dân tộc.

Nếu như năm 1911, dân tộc Việt Nam có Anh Ba- người phụ bếp trên tàu, năm 1920 có Nguyễn ái Quốc- người Cộng sản, thì từ ngày 2-9-1945 nhân dân Việt Nam có Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- và ngày nay, một cách chung nhất, kính yêu nhất, chúng ta có Bác Hồ của Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 19 tháng 5! Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá khứ cũng như trong tương lai, mãi mãi là một trong những ngày vui nhất của dân tộc Việt Nam, ngày hướng về một lẽ sống cao đẹp nhất của con người.

***2.H/S thùc hµnh biÓu diÔn c¸c bµi h¸t mang chñ ®Ò ca ngîi §¶ng vµ B¸c Hå.***

|  |  |
| --- | --- |
| - Y/c HS kÓ tªn c¸c bµi h¸t ca ngîi ®¶ng, B¸c Hå...  - Y/c HS h¸t c¸ nh©n tõng bµi h¸t m×nh chän.  - Mçi tæ lªn tr×nh diÔn mét tiÕt môc ®· chuÈn bÞ tr­íc.  - Y/c HS ®¸nh gi¸ vµ lùa chän tiÕt môc hay. | - H/S nèi tiÕp nhau kÓ tªn c¸c bµi h¸t: *B¸c Hå mét t×nh yªu bao la, Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång, §ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå, .....*  - Thùc hµnh biÓu diÔn c¸ nh©n.  - Líp cö 3 h/s lµm ban gi¸m kh¶o, ban gi¸m kh¶o cã nhiÖm vô nghe, ®¸nh gi¸ tõng b¹n biÓu diÔn.  - §¹i diÖn c¸c tæ lÇn l­ît lªn biÓu diÔn tr­íc líp. |

***3.GV tæng kÕt:***

-Tuyªn d­¬ng khen th­ëng c¸ nh©n vµ tæ ®¹t tiÕt môc hay.

***4.NhËn xÐt tiÕt häc.***

- Y/c HS tËp luyÖn vµ giê sau biÓu diÔn tiÕp.

**Thø ba ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2015**

***Buæi s¸ng:***

# ChÝnh t¶

## *«n tËp vµ kiÓm tra* (TiÕt 2*)*

**I.Môc tiªu:**

- TiÕp tôc kiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng.

- HÖ thèng hãa, cñng cè vèn tõ vµ kü n¨ng dïng tõ thuéc 2 chñ ®iÓm *“Kh¸m ph¸ thÕ giíi* vµ *T×nh yªu cuéc sèng”.*

**II.§å dïng d¹y häc:**

PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc, phiÕu khæ to.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng:***

|  |  |
| --- | --- |
| -Cho HS lªn bèc th¨m bµi ®äc (xem bµi 2 - 3 em 1 l­­ît) | -LÇn l­­ît tõng HS bèc th¨m bµi, vÒ chç chuÈn bÞ kho¶ng 2 phót. Khi 1 HS lªn kiÓm tra th× tiÕp nèi 1 HS kh¸c lªn bèc th¨m theo y/c.  - HS ®äc trong SGK (hoÆc häc thuéc lßng) 1 ®o¹n hay c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu. |
| - GV ®Æt 1 c©u hái ë ®o¹n võa ®äc cho HS tr¶ lêi. | -§äc vµ tr¶ lêi c©u hái. |
| *­****3.H­­íng dÉn HS lµm bµi tËp:*** |  |
| + Bµi 2: GV giao nhiÖm vô cho HS. | HS: §äc yªu cÇu vµ 1/2 sè HS thèng kª c¸c tõ ng÷ ®· häc trong 2 tiÕt më réng vèn tõ tuÇn 29, 30, 33, 34.  -C¸c nhãm thi lµm bµi trªn phiÕu.  -§¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶. |
| - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng nh­ SGV (T290, 291) |  |
| + Bµi 3:  - GV gióp HS n¾m yªu cÇu. | HS: §äc yªu cÇu bµi tËp.  - 1 em lµm mÉu tr­­íc líp, gi¶i nghÜa 1 tõ ®· thèng kª ®­­îc, ®Æt c©u víi tõ ®ã.  VD: Tõ “gãp vui”: gãp thªm, lµm cho mäi ng­êi thªm vui. |
|  | - §Æt c©u víi c¸c tõ võa gi¶i nghÜa.. |
| -NX, khen ngîi HS. |  |

***4.Cñng cè , dÆn dß:***

- Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt tiÕt häc.

To¸n

## *LuyÖn tËp chung*

**I.Môc tiªu:**

Gióp HS cñng cè vÒ:- S¾p xÕp c¸c sè ®o diÖn tÝch theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.

- TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa ph©n sè. T×m 1 thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp tÝnh.

- Gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn t×m 2 sè khi biÕt tæng vµ hiÖu, hiÖu vµ tØ sè, tæng vµ tØ sè cña 2 sè ®ã.

**II.§å dïng d¹y häc.**

B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**A.KiÓm tra bµi cò:**

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.H­­íng dÉn luyÖn tËp:***

|  |  |
| --- | --- |
| + Bµi 1: Y/c HS s¾p xÕp c¸c sè ®o diÖn tÝch cña c¸c tØnh theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.  -Gäi HS ch÷a bµi, y/c gi¶i thÝch c¸ch s¾p xÕp cña m×nh. | -So s¸nh c¸c sè ®o råi s¾p xÕp.  -Ch÷a bµi vµ gi¶i thÝch. |
| + Bµi 2: Y/c HS tù lµm bµi.  -Ch÷a bµi. | -4 em lµm b¶ng, líp lµm vë.  -NX bµi lµm cña b¹n. |
| + Bµi 3: Y/c HS ®äc ®Ò bµi vµ tù lµm bµi. | HS: Tù lµm bµi vµo vë, 2 em lªn b¶ng. |
| a) x -  =  x =  +  x =  -NX vµ khen ngîi HS. | b) x :  = 8  x = 8  x = 2 |
| + Bµi 4:HiÖu cña 2 sè tù nhiªn liªn tiÕp lµ mÊy?  -Y/c HS vÏ s¬ ®å råi gi¶i bµi to¸n.  -Ch÷a bµi vµ NX. | -Lµ 1.  -Líp lµm vë, 1 em lµm b¶ng.  3 lÇn sè thø nhÊt lµ: 84 - 1 - (1 + 1) = 81  Sè thø nhÊt lµ: 81 : 3 = 27  Sè thø 2 lµ: 27 + 1 = 28  Sè thø 3 lµ: 28 + 1 = 29  §¸p sè: .... |
| + Bµi 5:Y/c HS ®äc ®Ò bµi vµ tù lµm bµi. | -Líp lµm vë, 1 em lµm b¶ng nhãm.  -D¸n b¶ng vµ tr×nh bµy. |
| Ta cã s¬ ®å:  Tuæi con  Tuæi bè  ?  30 tuæi  ?   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   HiÖu sè phÇn b»ng nhau lµ: 6 - 1 = 5 (phÇn)  Tuæi con lµ: 30 : 5 = 6 (tuæi)  Tuæi bè lµ: 30 + 6 = 36 (tuæi)  §¸p sè: Tuæi con: 6 tuæi. Tuæi bè: 36 tuæi. | |
| ***4.Cñng cè dÆn dß:***  - Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc. | |

# LuyÖn tõ vµ c©u

## *«n tËp vµ kiÓm tra* (TiÕt 3)

**I.Môc tiªu:**

- TiÕp tôc kiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng.

- ¤n luyÖn viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ c©y cèi.

**II.§å dïng d¹y häc:**

PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc, tranh vÏ c©y x­­¬ng rång.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng:***

|  |  |
| --- | --- |
| -Cho HS lªn bèc th¨m bµi ®äc (xem bµi 2 - 3 em 1 l­­ît) | -LÇn l­­ît tõng HS bèc th¨m bµi, vÒ chç chuÈn bÞ kho¶ng 2 phót. Khi 1 HS lªn kiÓm tra th× tiÕp nèi 1 HS kh¸c lªn bèc th¨m theo y/c.  - HS ®äc trong SGK (hoÆc häc thuéc lßng) 1 ®o¹n hay c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu. |
| - GV ®Æt 1 c©u hái ë ®o¹n võa ®äc cho HS tr¶ lêi. | -§äc vµ tr¶ lêi c©u hái. |

***3.Thùc hµnh viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ c©y cèi.***

|  |  |
| --- | --- |
|  | - §äc néi dung bµi, quan s¸t tranh minh häa trong SGK, ¶nh c©y x­­¬ng rång. |
| - Gióp HS hiÓu ®óng yªu cÇu cña bµi. |  |
|  | HS: ViÕt ®o¹n v¨n.  - 1 sè HS ®äc ®o¹n v¨n. |
| - GV nhËn xÐt, khen ngîi nh÷ng HS viÕt tèt. |  |

***4.Cñng cè , dÆn dß:***

- Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc.

# Khoa häc

## *«n tËp häc kú ii*

**I.Môc tiªu:**

Gióp HS cñng cè vµ më réng kiÕn thøc vÒ:

- MQH gi÷a c¸c yÕu tè v« sinh vµ h÷u sinh.

- Vai trß cña thùc vËt ®èi víi sù sèng trªn tr¸i ®Êt.

- Thµnh phÇn cña c¸c chÊt dinh d­­ìng cã trong thøc ¨n.

- Vai trß cña n­­íc, kh«ng khÝ trong ®êi sèng.

**II.§å dïng d¹y häc:**

Tranh minh ho¹ SGK. ThÎ cã ghi s½n 1 sè chÊt dinh d­­ìng vµ lo¹i thøc ¨n.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:**

**A.KiÓm tra bµi cò.**

§iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu 1 m¾t xÝch trong chuçi thøc ¨n bÞ ®øt?

**B.Bµi míi.**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.Trß ch¬i: Ai nhanh - Ai ®óng.***

|  |  |
| --- | --- |
| -Ph¸t phiÕu cho tõng nhãm. | -Lµm viÖc nhãm d­­íi sù ®iÒu khiÓn cña nhãm tr­­ëng. |
| -Y/c nhãm tr­­ëng ®äc c©u hái, c¸c thµnh viªn tr¶ lêi, NX, th­ kÝ ghi KQ. | -§¹i diÖn 3 nhãm lªn thi. |
|  | -1 HS ®äc c©u hái nhãm nµo gi¬ tay tr­­íc nhãm ®ã ®­­îc quyÒn tr¶ lêi. |
| -Thu phiÕu th¶o luËn cña tõng nhãm.  -NX vµ KL vÒ c©u tr¶ lêi ®óng. |  |
| ***3.¤n tËp vÒ n­­íc, ¸nh s¸ng, kh«ng khÝ vµ sù truyÒn nhiÖt.*** | |
|  | -HS ho¹t ®éng nhãm. |
| -Gióp ®ì tõng nhãm. | -§¹i diÖn 2 nhãm tr×nh bµy.  -C¸c nhãm kh¸c NX, bæ sung. |
| -NX, KL c©u tr¶ lêi ®óng. |  |
| -Lµm thÕ nµo ®Ó cèc n­­íc nãng nguéi ®i nhanh? | -§Æt vµo chËu n­­íc l¹nh.  -Thæi cho n­­íc nguéi.  -Cho thªm ®¸ vµo cèc n­íc. |
| ***4.Thi nãi vÒ vai trß cña n­­íc, kh«ng khÝ trong ®êi sèng.*** | |
| -Chia HS thµnh 2 ®éi. | -1 ®éi hái, ®éi kia tr¶ lêi. NÕu tr¶ lêi ®óng ®­­îc quyÒn hái l¹i ®éi kia. |
| -NX, tæng kÕt trß ch¬i. |  |

# *5.Cñng cè - dÆn dß:*

- Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc.

***Buæi chiÒu:***

# §¹o ®øc

## *«n tËp vµ thùc hµnh kü n¨ng cuèi häc kú II*

## *vµ cuèi n¨m*

**I.Môc tiªu:**

- Cñng cè, hÖ thèng hãa nh÷ng kiÕn thøc vÒ ®¹o ®øc cuèi häc kú II vµ cuèi n¨m häc.

- RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng ®¹o ®øc ®· häc.

**II.§å dïng**

C¸c t×nh huèng cho trß ch¬i ®ãng vai.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.H­­íng dÉn «n tËp:***

-Chia líp thµnh c¸c nhãm, mçi nhãm th¶o luËn 1 néi dung.

|  |  |
| --- | --- |
| -N1.Trªn ®­­êng ®i häc, do sî muén giê h¶i rñ S¬n trÌo qua d¶i ch¾n ®i t¾t sang bªn kia ®­­êng cho nhanh. NÕu em lµ S¬n, khi ®ã em sÏ nèi g× víi H¶i? T¹i sao em l¹i nãi nh­­ vËy? | -N2.Khi ®i qua ®­­êng tµu, em thÊy 1 sè em nhá ®ang ch¬i ®ïa rÊt vui vÎ trªn ®­­êng ray. S¾p ®Õn giê tµu ch¹y qua, em sÏ nãi g× víi c¸c em nhá ®ã? V× sao? |
| -N3.C¸c b¹n nam líp em rñ nhau xÐ vë ®Ó gÊp m¸y bay vµ phi xuèng s©n tr­­êng. Em sÏ nãi g× ®Ó c¸c b¹n kh«ng lµm nh­­ vËy n÷a? | -N4.C¸c b¹n nhá ë xãm em tæ chøc dän s¹ch ®­­êng lµng, ngâ xãm. Em cã tham gia cïng víi c¸c b¹n kh«ng? V× sao? |
|  | -C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai ®Ó t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt t×nh huèng hîp lý nhÊt. |
| -Y/c lÇn l­­ît tõng nhãm lªn ®ãng vai xö lý t×nh huèng.  -NX, khen ngîi c¸c nhãm. | -§¹i diÖn c¸c nhãm lªn ®ãng vai.  -B×nh chän nhãm xuÊt s¾c nhÊt. |

***4.Cñng cè , dÆn dß:***

- Cñng cè néi dung bµi.. NhËn xÐt giê häc.

# LuyÖn tiÕng viÖt

## *«n tËp vÒ tõ ghÐp vµ tõ l¸y*

**I.Mục tiêu:**

1.Củng cố 2 cách chính cấu tạo từ phức của tiếng Việt.

2.Biết vận dụng những kiến thức đã học để phân biệt từ ghép với từ láy, tìm được các từ ghép và từ láy đơn giản, tập đặt câu với các từ đó.

**II.Đồ dùng dạy học:**

Vở bài tập trắc nghiệm.

**III.Các hoạt động dạy học:**

**A.Kiểm tra bài cũ**

Thế nào là từ ghép? Thế nào là từ láy?

**B.Dạy bài mới**

***1.Giới thiệu bài***

***2.Nội dung***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Bài 1.Chia các từ ghép sau thành hai cột:* bánh rán, bánh kẹo, bánh chưng, bánh dẻo, bánh nướng, quà bánh, đường bộ, đường thủy, cầu đường, ruộng đồng, ruộng bậc thang, làng xóm, làng nghề, núi Tam Đảo, núi non. | |  |  | | --- | --- | | ***Từ ghép tổng hợp*** | ***Từ ghép phân loại*** | | Bánh kẹo, quà bánh, cầu đường, ruộng đồng, làng xóm, núi non. | Bánh rán, bánh chưng, bánh dẻo, bánh nướng, đường bộ, đường thủy, làng nghề, núi Tam Đảo. | |

*Bài 2.Điền những từ ghép thích hợp vào những chỗ trong bảng.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tiếng để tạo từ ghép** | **Từ ghép phân loại** | **Từ ghép tổng hợp** |
| nhà | nhà ngói | *nhà cửa* |
| bão | bão tuyết | *dông bão* |
| ăn | *ăn dè* | ăn uống |
| đen | *đen bóng* | đen tối |
| khô | khô cong | *khô ráo* |
| học | *học gạo* | học tập |

*Bài 3.Tìm các từ láy trong đoạn thơ sau.*

|  |  |
| --- | --- |
| Tà tà bóng ngả về tây  Chị em thơ thẩn đan ra về  Bước lần theo ngọn tiểu khê  Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh  Nao nao dòng nước uốn quanh  Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang  Sè sè nấm đất bên đàng  Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. | -Từ láycó hai tiếng giống nhau ở âm đầu: thơ thẩn  -Từ láy có hai tiếng giống nhau ở âm đầu và vần: tà tà, thanh thanh, nao nao, nho nhỏ, sè sè, rầu rầu. |

***3.Củng cố dặn dò:***

- Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc.

LuyÖn to¸n

## *LuyÖn tËp chung*

**I.Môc tiªu:**

Gióp HS cñng cè vÒ:- S¾p xÕp c¸c sè ®o diÖn tÝch theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.

- TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa ph©n sè. T×m 1 thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp tÝnh.

- Gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn t×m 2 sè khi biÕt tæng vµ hiÖu, hiÖu vµ tØ sè, tæng vµ tØ sè cña 2 sè ®ã.

**II.§å dïng d¹y häc.**

Vë bµi tËp to¸n (trang 111)

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**A.KiÓm tra bµi cò:**

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.H­­íng dÉn luyÖn tËp:***

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi 1. | -HS ®äc y/c. |
| -H·y nªu tªn cña c¸c tØnh cã sè d©n theo thø tù tõ Ýt ®Õn nhiÒu? | -Ninh ThuËn, Hµ Giang, Qu¶ng B×nh, Cµ Mau. |
| Bµi 2.TÝnh. |  |
| -Y/c HS nªu quy t¾c céng, trõ, nh©n, chia ph©n sè. | -2 em nh¾c l¹i. |
| -H·y nªu thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong 1 biÓu thøc kh«ng cã dÊu ngoÆc ®¬n? | -Thùc hiÖn nh©n chia tr­íc, céng trõ sau. |
|  | -Líp lµm vë, 3 em lµm b¶ng. |
| |  |  | | --- | --- | |  | -NX bµi lµm cña b¹n. | | -NX, ch÷a bµi. |  | | Bµi 3.T×m x |  | | -H·y nªu tªn gäi c¸c thµnh phÇn trong phÐp tÝnh? | a)sè bÞ trõ, sè trõ, hiÖu  b)sè bÞ chia, sè chia, th­¬ng | | -Muèn t×m sè bÞ trõ ta lµm thÕ nµo? | -LÊy hiÖu céng sè trõ. | | -Muèn t×m sè bÞ chia ta lµm thÕ nµo? | -LÊy th­¬ng nh©n sè chia. | | -Y/c HS tù lµm bµi. | -Líp lµm vë, 2 em lµm b¶ng. | |  | -NX bµi lµm cña b¹n. | | -Ch÷a bµi vµ nhËn xÐt. |  | | Bµi 4. | -§äc ®Ò bµi. | | -Bµi thuéc d¹ng to¸n g×? H·y nªu c¸ch gi¶i d¹ng to¸n ®ã? | -2 em nªu. | | -H­íng dÉn: NÕu d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp lµ d·y sè lÎ th× sè ë gi÷a chÝnh lµ trung b×nh céng cña chóng. | -Suy nghÜ, lµm bµi.  +Trung b×nh céng cña ba sè lµ:  198 : 3 = 66  V× 66 lµ sè ë gi÷a nªn hai sè cßn l¹i lµ: 65 vµ 67.  VËy ba sè cÇn t×m lµ: 65; 66; 67. | | -NX, chèt lêi gi¶i ®óng. |  | | |

***3.Cñng cè dÆn dß:***

- Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc.

**Thø t­ ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2015**

***Buæi s¸ng:***

# Tin häc

(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n - gi¶ng)

# TËp ®äc

## *«n tËp vµ kiÓm tra* (TiÕt 4)

**I.Môc tiªu:**

1. ¤n luyÖn vÒ c¸c kiÓu c©u (c©u hái, c©u kÓ, c©u c¶m, c©u khiÕn)

2. ¤n luyÖn vÒ tr¹ng ng÷, ý nghÜa cña tr¹ng ng÷.

**II.§å dïng d¹y häc:**

Tranh minh ho¹. B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.Giíi thiÖu:*** | |
| ***2.Bµi 1, 2:*** Treo tranh minh ho¹.  -Ph¸t b¶ng nhãm cho c¸c nhãm.  - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i: | - Quan s¸t tranh, ®äc thÇm l¹i truyÖn, t×m c¸c c©u kÓ, c©u hái, c©u c¶m, c©u khiÕn trong bµi.  -§¹i diÖn 1 nhãm d¸n phiÕu vµ tr×nh bµy. |
| C©u hái: R¨ng em ®au ph¶i kh«ng?  C©u c¶m: ¤i ! R¨ng ®au qu¸!  Bé r¨ng s­­ng cña b¹n Êy chuyÓn sang m¸ kh¸c råi!  C©u khiÕn: Em vÒ nhµ ®i! Nh×n k×a!  C©u kÓ: C¸c c©u cßn l¹i. | |
| ***3.Bµi 3:***TiÕn hµnh t­­¬ng tù bµi 2. | HS: §äc bµi, t×m tr¹ng ng÷.  - Lµm bµi vµo vë bµi tËp vµ lªn b¶ng ch÷a bµi. |
| - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng. |  |
| -Cã 1 lÇn, trong giê TËp ®äc (Tr¹ng ng÷ chØ thêi gian)  -Ngåi trong líp (Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn)  -§· l©u (Tr¹ng ng÷ chØ thêi gian)  -V× thÊy ng­­îng qu¸ (Tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n)  -§Ó khái ph¶i ®äc bµi (Tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých)  -§Ó kh«ng bao giê m¾c lçi nh­ vËy n÷a (Tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých) | |

***4.Cñng cè , dÆn dß:***

- Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc.

# Mü thuËt

(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n - gi¶ng)

# To¸n

## *LuyÖn tËp chung*

**I.Môc tiªu:**

Gióp HS «n tËp, cñng cè vÒ:

- §äc sè, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña ch÷ sè theo vÞ trÝ cña ch÷ sè ®ã trong mçi sè.

- Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh víi sè tù nhiªn, so s¸nh 2 ph©n sè.

- Gi¶i to¸n liªn quan ®Õn tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt, c¸c sè ®o khèi l­îng.

**II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**A.KiÓm tra bµi cò:**

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu bµi:***

***2.H­­íng dÉn luyÖn tËp:***

|  |  |
| --- | --- |
| + Bµi 1: Y/c HS ®äc sè, ®ång thêi nªu vÞ trÝ vÒ gi¸ trÞ c¸c ch÷ sè 9 trong mçi sè.  -NX vµ khen ngîi HS. | HS: §äc yªu cÇu vµ tù lµm bµi.  -4 HS tiÕp nèi nhau tr¶ lêi. |
| + Bµi 2:Y/c HS tù ®Æt tÝnh råi tÝnh.  -Y/c HS b¸o c¸o kÕt qu¶. | HS: Tù ®Æt tÝnh råi tÝnh.  -§æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra lÉn nhau.  -TiÕp nèi nhau b¸o c¸o kÕt qu¶. |
| + Bµi 3: Y/c HS so s¸nh vµ ®iÒn dÊu sã s¸nh.  -Ch÷a bµi vµ y/c HS nãi râ c¸ch so s¸nh cña m×nh. | HS: Tù so s¸nh tõng cÆp sè råi viÕt dÊu thÝch hîp vµo chç trèng.  VD:  ; |
| + Bµi 4:Gäi HS ®äc ®Ò bµi sau ®ã y/c HS tù lµm bµi.  -Ch÷a bµi. | -Líp lµm vë, 1 em lµm b¶ng nhãm.  -D¸n b¶ng vµ tr×nh bµy. |
| ChiÒu réng cña thöa ruéng lµ: 120 x  = 80 (m)  DiÖn tÝch cña thöa ruéng lµ: 120 x 80 = 9600 (m2)  Sè thãc thu ho¹ch ®­­îc lµ: 50 x (9600 : 100) = 4.800 (kg) hay 48 (t¹)  §¸p sè: 48 t¹. | |
| + Bµi 5: Y/c HS tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi tr­­íc líp. | -Lµm bµi vµ ch÷a bµi.  a) 230 - 23 = 207  b) 680 + 68 = 748 |

***3.Cñng cè , dÆn dß:***

- Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc.

***Buæi chiÒu:***

# KÓ chuyÖn

## *«n tËp vµ kiÓm tra* (TiÕt 5)

**I.Môc tiªu:**

- TiÕp tôc kiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng.

- Nghe thÇy, c« ®äc, viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng bµi th¬ “*Nãi víi em*”.

**II.§å dïng d¹y häc:**

PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc.

**III.C¸c ho¹t ®éng:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng:***

|  |  |
| --- | --- |
| -Cho HS lªn bèc th¨m bµi ®äc (xem bµi 2 - 3 em 1 l­­ît) | -LÇn l­­ît tõng HS bèc th¨m bµi, vÒ chç chuÈn bÞ kho¶ng 2 phót. Khi 1 HS lªn kiÓm tra th× tiÕp nèi 1 HS kh¸c lªn bèc th¨m theo y/c.  - HS ®äc trong SGK (hoÆc häc thuéc lßng) 1 ®o¹n hay c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu. |
| - GV ®Æt 1 c©u hái ë ®o¹n võa ®äc cho HS tr¶ lêi. | -§äc vµ tr¶ lêi c©u hái. |

***3.Nghe - viÕt bµi: Nãi víi em.***

|  |  |
| --- | --- |
| - GV ®äc bµi th¬ 1 lÇn.  -Nh¾m m¾t l¹i, em nhá sÏ thÊy ®­îc ®iÒu g×?  -Bµi th¬ muèn nãi lªn ®iÒu g×? | HS: C¶ líp theo dâi SGK.  -Nghe ®­­îc tiÕng chim hãt, tiÕng bµ kÓ chuyÖn, gÆp bµ tiªn, chó bÐ ®i hµi 7 dÆm, c« TÊm, cha mÑ.  - TrÎ em sèng gi÷a thÕ giíi cña thiªn nhiªn, thÕ giíi cña chuyÖn cæ tÝch, gi÷a t×nh yªu th­­¬ng cña cha mÑ.  -T×m c¸c tõ khã dÔ lÉn vµ luyÖn viÕt. |
| - GV ®äc tõng c©u cho HS viÕt bµi. | - GÊp SGK, nghe ®äc vµ viÕt bµi vµo vë. |
| - GV ®äc l¹i bµi. | HS: So¸t lçi chÝnh t¶. |
| - Thu 5 ®Õn 7 bµi ®Ó nhËn xÐt. |  |

***4.Cñng cè , dÆn dß:***

- Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc.

# LuyÖn tiÕng viÖt

## *«n tËp vÒ c©u*

**I.Môc tiªu:**

Gióp HS:- Cñng cè kiÕn thøc vÒ c©u hái, c©u kÓ, c©u c¶m, c©u khiÕn.

- Cñng cè kiÕn thøc vÒ c©u kÓ (Ai lµm g×? Ai thÕ nµo? Ai lµ g×?) x¸c ®Þnh ®óng c¸c thµnh phÇn chñ ng÷, vÞ ng÷, träng ng÷ trong tõng c©u.

**II.ChuÈn bÞ:**

B¶ng nhãm

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

**A.KiÓm tra bµi cò:**

**B.Bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu bµi:***

***2.Néi dung.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ? C©u hái dïng ®Ó lµm g×?  DÊu hiÖu nhËn biÕt?  ? C©u kÓ dïng lµm g×?  DÊu hiÖu nhËn biÕt?  ? C©u c¶m dïng lµm g×?  DÊu hiÖu nhËn biÕt?  ? C©u khiÕn dïng ®Ó lµm g×?  DÊu hiÖu nhËn biÕt.  \* Ho¹t ®éng 2: Nhãm.  ? H·y nªu nh÷ng kiÓu c©u kÓ.  - GV treo b¶ng chèt l¹i.  - Cho häc sinh lµm nhãm.  - §¹i diÖn lªn tr×nh bµy. | - §äc yªu cÇu bµi 1.  + Dïng ®Ó hái ®iÒu ch­a biÕt vÝ dô:  + DÊu chÊm hái: VD: Nh­ng còng cã thÕ lµ ch¸u cãp bµi cña b¹n ch¸u.  + Dïng ®Ó kÓ sù viÖc.  + Cuèi c©u cã dÊu chÊm hoÆc dÊu 2 chÊm.  VD: C« gi¸o phµn nµn víi mÑ cña 1 b¹n häc sinh:  -Ch¸u nhµ chÞ h«m nay cãp bµi kiÓm tra cña b¹n.  Bµ mÑ th¾c m¾c:  B¹n ch¸u tr¶ lêi: …  + C©u c¶m béc lé c¶m xóc.  + Trong c©u cã tõ qu¸! DÊu. Cuèi c©u cã dÊu (!)  VD: ThÕ th× ®¸ng buån qu¸!  Kh«ng ®©u!  + Dïng ®Ó nªu yªu cÇu, ®Ò nghÞ.  + Trong c©u cã tõ h·y:  VD: Em h·y cho biÕt ®¹i tõ lµ g×?  2. §äc yªu cÇu bµi 2:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | KiÓu c©u kÓ  Ai lµm g×?    Ai thÕ nµo?  Ai lµ g×? | VÞ ng÷  Tr¶ lêi c©u lµm g×?  Tr¶ lêi c©u hái thÕ nµo?  Tr¶ lêi c©u hái lµ g×? | Chñ ng÷.  Tr¶ lêi Ai (c¸i g×, con g×)  Tr¶ lêi Ai (c¸i g×, con g×)  Tr¶ lêi Ai (C¸i g×, con g×) |   \* Ai lµm g×?  - C¸ch ®©y kh«ng l©u,/ l·nh ®¹o … ë n­íc Anh/ … ®óng….  - ¤ng chñ tÞch … thµnh phè/ tuyªn bè … chÝnh t¶.  \* Ai thÕ nµo?  - Theo quyÕt ®Þnh nµy, … lµ/ c«ng chøc// sÏ bÞ ph¹t 1 b¶ng  - Sè c«ng chøc trong thµnh phè// kh¸ ®«ng.  \* Ai lµ g×?  -§©y/ lµ 1 biÖn ph¸p m¹nh nh»m gi÷ g×n … cña tiÕng Anh |

***3.Cñng cè , dÆn dß:***

- Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc.

# Khoa häc

**KiÓm tra häc kú II**

**I.Môc tiªu:**

- HS lµm ®­­îc bµi kiÓm tra cuèi häc kú II.

- RÌn ý thøc nghiªm tóc trong giê kiÓm tra.

**II.C¸ch tiÕn hµnh:**

1.Gi¸o viªn ph¸t ®Ò cho tõng häc sinh*.(Theo ®Ò kiÓm tra cña nhµ tr­­êng).*

2.Nh¾c nhë häc sinh ®äc kü ®Ò tr­­íc khi lµm bµi.

3.Kh«ng bµn t¸n, quay cãp, tù m×nh ®äc vµ lµm bµi.

4.Thu bµi vµ nhËn xÐt tiÕt häc.

**Thø n¨m ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2015**

***Buæi s¸ng:***

# TËp lµm v¨n

## *«n tËp vµ kiÓm tra* (TiÕt 6)

**I.Môc tiªu:**

- TiÕp tôc kiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng.

- ¤n luyÖn viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ ho¹t ®éng cña con vËt.

**II.§å dïng d¹y häc:**

- PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc. Tranh minh häa ho¹t ®éng cña chim bå c©u.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng:***

|  |  |
| --- | --- |
| -Cho HS lªn bèc th¨m bµi ®äc (xem bµi 2 - 3 em 1 l­­ît) | -LÇn l­­ît tõng HS bèc th¨m bµi, vÒ chç chuÈn bÞ kho¶ng 2 phót. Khi 1 HS lªn kiÓm tra th× tiÕp nèi 1 HS kh¸c lªn bèc th¨m theo y/c.  - HS ®äc trong SGK (hoÆc häc thuéc lßng) 1 ®o¹n hay c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu. |
| - GV ®Æt 1 c©u hái ë ®o¹n võa ®äc cho HS tr¶ lêi. | -§äc vµ tr¶ lêi c©u hái. |

***3.ViÕt ®o¹n v¨n t¶ ho¹t ®éng cña chim bå c©u:***

|  |  |
| --- | --- |
| -Cho HS quan s¸t tranh minh ho¹ vÒ ho¹t ®éng cña chim bå c©u.  -Em sÏ miªu t¶ ho¹t ®éng nµo cña chim bå c©u? | - §äc néi dung bµi tËp, quan s¸t tranh minh häa bå c©u trong SGK, tranh ¶nh vÒ ho¹t ®éng cña chim bå c©u.  -TiÕp nèi nhau tr¶ lêi.  +Khi chim bå c©u nhÆt thãc.  +Khi ®ang rØa l«ng, rØa c¸nh.  +Khi th¬ thÈn trªn m¸i nhµ. |
| + Chó ý miªu t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña chim bå c©u, ®­a ý nghÜ, c¶m xóc cña m×nh vµo ®o¹n v¨n miªu t¶. |  |
| -Y/c HS tù lµm bµi. | - C¶ líp viÕt ®o¹n v¨n.  - Mét sè HS ®äc ®o¹n v¨n. |
| - Söa lçi dïng tõ, diÔn ®¹t cho tõng HS. |  |

***4.Cñng cè dÆn dß.***

**-**Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt tiÕt häc.

# ¢m nh¹c

(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n - gi¶ng)

**To¸n**

## *LuyÖn tËp chung*

**I.Môc tiªu:**

Gióp HS cñng cè vÒ:- ViÕt sè.- ChuyÓn ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o khèi l­îng.

- TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa ph©n sè.

- Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn t×m 2 sè biÕt tæng vµ tØ sè cña 2 sè ®ã.

- Mèi quan hÖ gi÷a h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt, h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh b×nh hµnh.

**II.§å dïng d¹y häc.**

B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:**

**A.KiÓm tra bµi cò:**

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.H­­íng dÉn HS luyÖn tËp:***

|  |  |
| --- | --- |
| + Bµi 1:Y/c HS viÕt sè theo lêi ®äc.  -Y/c HS ®æi vë kiÓm tra chÐo. | -ViÕt theo y/c.  a) 365 847 b) 16 530 464  c) 105 072 009  -2 em ngåi c¹nh nhau ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra bµi lÉn nhau. |
| + Bµi 2: Y/c HS tù lµm bµi.  -NX vµ ch÷a bµi. | HS: Tù lµm råi ch÷a bµi miÖng tr­íc líp.  -C¶ líp theo dâi ®Ó NX vµ tù kiÓm tra bµi m×nh. |
| + Bµi 3: Y/c HS tÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc, khi ch÷a bµi y/c HS nªu thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh. | HS: Tù tÝnh råi ch÷a bµi. |
| + Bµi 4: Y/c HS tù lµm bµi.  -Ch÷a bµi vµ khen ngîi HS. | -Líp lµm vë, 1 em lµm b¶ng nhãm.  -D¸n b¶ng vµ tr×nh bµy. |
|  | Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ:  4 + 3 = 7 (phÇn)  Sè häc sinh g¸i cña líp ®ã lµ:  (35 : 7) x 4 = 20 (HS)  §¸p sè: 20 HS. |
| + Bµi 5: Lµm bµi theo nhãm. | HS: Trao ®æi ý kiÕn theo nhãm nhá råi cö ®¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶. |
| - GV nhËn xÐt, bæ sung. |  |

***3.Cñng cè , dÆn dß:***

- Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc.

# ThÓ dôc

**Di chuyÓn tung vµ b¾t bãng**

**Trß ch¬i: trao tÝn gËy**

**I.Môc tiªu:**

- ¤n di chuyÓn tung vµ b¾t bãng. Yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch.

- Trß ch¬i “Trao tÝn gËy”. Yªu cÇu tham gia ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng.

**II.§Þa ®iÓm:**

S©n tr­êng, cßi, bãng chuyÒn…

**III.C¸c ho¹t ®éng:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.PhÇn më ®Çu:*** | |
| - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. | - Ch¹y nhÑ nhµng theo vßng trßn.  - Khëi ®éng t¹i chç  - ¤n ®éng t¸c tay, ch©n, l­ng, bông |
| ***2.PhÇn c¬ b¶n:*** | |
| *a.Di chuyÓn tung hoÆc chuyÓn vµ b¾t bãng:* |  |
| - GV gäi 2 HS lªn thùc hiÖn.  - GV gi¶i thÝch ®Ó HS nhí l¹i c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c. | - Chia tæ tËp theo tæ. |
| *b.Trß ch¬i vËn ®éng:*  - GV nªu tªn trß ch¬i. | - Ch¬i thö 1 - 2 lÇn sau ®ã ch¬i thËt. |
| ***3.PhÇn kÕt thóc:*** | |
| - GV hÖ thèng bµi. | - §i ®Òu 2 - 4 hµng däc vµ h¸t.  - ¤n 1 sè ®éng t¸c håi tÜnh. |
| - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. |  |

***Buæi chiÒu:***

# Luyªn tõ vµ c©u

## *«n tËp vµ KiÓm tra (§äc hiÓu - LuyÖn tõ vµ c©u)*

**I.Môc tiªu:**

- HS lµm ®­­îc bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc kú II.

- RÌn ý thøc nghiªm tóc trong giê kiÓm tra.

**II.C¸ch tiÕn hµnh:**

1.Gi¸o viªn ph¸t ®Ò cho tõng häc sinh*.(Theo ®Ò kiÓm tra cña Phßng Gi¸o dôc).*

2.Nh¾c nhë häc sinh ®äc kü ®Ò tr­­íc khi lµm bµi.

3.Kh«ng bµn t¸n, quay cãp, tù m×nh ®äc vµ lµm bµi.

4.Thu bµi vµ nhËn xÐt tiÕt häc.

**LuyÖn to¸n**

## *LuyÖn tËp chung*

**I.Môc tiªu:**

Gióp HS cñng cè vÒ:- ViÕt sè.- ChuyÓn ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o khèi l­îng.

- TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa ph©n sè.

- Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn t×m 2 sè biÕt tæng vµ tØ sè cña 2 sè ®ã.

- Mèi quan hÖ gi÷a h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt, h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh b×nh hµnh.

**II.§å dïng d¹y häc.**

B¶ng nhãm.

**III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:**

**A.KiÓm tra bµi cò:**

**B.D¹y bµi míi:**

***1.Giíi thiÖu:***

***2.H­­íng dÉn HS luyÖn tËp:***

|  |  |
| --- | --- |
| Bµi 1.ViÕt vµo « trèng. |  |
| -Y/c HS nh¾c l¹i c¸ch ®äc sè, viÕt s« tù nhiªn cã nhiÒu ch÷ sè. | -2 em nh¾c l¹i. |
| -Y/c HS lµm bµi c¸ nh©n. | -Líp lµm vë, 1 em lªn b¶ng ®iÒn. |
|  | -NX bµi lµm cña b¹n. |
| -Ch÷a bµi vµ NX. |  |
| Bµi 2.ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm. |  |
| -Gäi HS nh¾c l¹i b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­îng vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng. | -2 em nh¾c l¹i. |
| -Chia líp thµnh 3 nhãm, mçi nhãm lµm 1 phÇn. | -§¹i diÖn 3 nhãm lµm b¶ng. |
|  | -NX bµi lµm cña b¹n. |
| -NX, ch÷a bµi. |  |
| Bµi 3.TÝnh |  |
| -Gäi HS nh¾c l¹i thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong 1 biÓu thøc. | -2 em nh¾c l¹i. |
| -Y/c HS lµm bµi c¸ nh©n. | -Líp lµm vë, 4 em lµm b¶ng. |
|  | -NX bµi lµm cña b¹n. |
| -NX, ch÷a bµi. |  |
| Bµi 4.Bµi thuéc d¹ng to¸n g×? H·y nªu c¸ch gi¶i d¹ng to¸n ®ã? | -T×m 2 sè biÕt tæng vµ tØ sè cña 2 sè ®ã. |
| -Y/c HS tù lµm bµi. | -Líp lµm vë, 1 em lµm b¶ng. |
|  | Sè HS g¸i lµ: 40 : (3+5) x 5 = 25(HS)  Sè HS trai lµ: 40 – 25 = 15 (HS)  §¸p sè: g¸i = 25HS; trai = 15HS. |

***3.Cñng cè , dÆn dß:***

- Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc.

**LuyÖn tiÕng viÖt**

**«n tËp vÒ v¨n miªu t¶**

**I.Mục tiêu:**

-Giúp HS biết cách xác định đối tượng miêu tả, biết quan sát và lập dàn ý chi tiết; biết lựa chọn từ ngữ, hình ảnh để viết được bài văn miêu tả con vật hay, sinh động, hấp dẫn.

**II.Các hoạt động:**

**A.Bài cũ:**

**B.Dạy bài mới:**

***1.Giới thiệu:***

***2.Hướng dẫn phương pháp làm bài:***

*a)B­íc 1.X¸c ®Þnh ®èi t­îng miªu t¶.*

Con vËt ®Þnh miªu t¶ lµ con g×? Cña ai? Nu«i ®· ®­îc bao l©u?

*b)B­íc 2.Quan s¸t con vËt.*

-Quan s¸t con vËt trong m«i tr­êng sèng cña nã. Chó ý vÒ ngo¹i h×nh víi c¸c ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ h×nh d¸ng, mµu s¾c, ®­êng nÐt.

-Quan s¸t c¸c ®Æc tÝnh bªn trong cña con vËt thÓ hiÖn qua tÝnh nÕt, hµnh ®éng. Chän ra nh÷ng nÐt thÓ hiÖn râ nhÊt ®Æc tÝnh chung cña gièng loµi vµ nh÷ng nÐt mang tÝnh c¸ thÓ, riªng biÖt cña con vËt.

-NhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c con vËt víi m«i tr­êng xung quanh vµ ®êi sèng con ng­êi.

*c)B­íc 3.LËp dµn ý chi tiÕt, ghi râ nh÷ng néi dung cÇn miªu t¶.*

*d)B­íc 4.Lùa chän tõ ng÷, h×nh ¶nh ®Ó ph¸t triÓn dµn ý thµnh 1 bµi v¨n t¶ con vËt hoµn chØnh.*

***3.Cñng cè , dÆn dß:***

- Cñng cè néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc.

**Thø s¸u ngµy 1 th¸ng 5 n¨m 2015**

***Buæi s¸ng:***

# ThÓ dôc

**Tæng kÕt m«n häc**

**I.Môc tiªu:**

Tæng kÕt m«n häc. Yªu cÇu hÖ thèng ®­îc nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n ®· häc trong n¨m, ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng sù cè g¾ng vµ nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ, kÕt hîp cã tuyªn d­¬ng khen th­ëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt.

**II.§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn:**

Trong líp häc.

**III.Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.PhÇn më ®Çu:*** | |
| - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu giê häc. | - Vç tay, h¸t.  - Trß ch¬i. |
| ***2.PhÇn c¬ b¶n:*** | |
| - GV hÖ thèng l¹i c¸c néi dung ®· häc trong n¨m. | - 1 sè em lªn bôc thùc hµnh ®éng t¸c. |
| - GV c«ng bè kÕt qu¶ häc tËp vµ tinh thÇn, th¸i ®é cña HS trong n¨m ®èi víi m«n thÓ dôc.  - Nh¾c nhë 1 sè h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc trong n¨m häc tíi.  - Tuyªn d­¬ng 1 sè tæ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch tèt. |  |
| ***3.PhÇn kÕt thóc:*** | |
| - Y/c Gi÷ vÖ sinh, ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn. | - §øng t¹i chç vç tay, h¸t.  - Trß ch¬i. |

# TËp lµm v¨n

## *KiÓm tra viÕt (ChÝnh t¶ - tËp lµm v¨n)*

**I.Môc tiªu:**

- HS lµm ®­­îc bµi kiÓm tra cuèi häc kú II.

- RÌn ý thøc nghiªm tóc trong giê kiÓm tra.

**II.C¸ch tiÕn hµnh:**

1.Gi¸o viªn ph¸t ®Ò cho tõng häc sinh*.(Theo ®Ò kiÓm tra cña Phßng Gi¸o dôc).*

2.Nh¾c nhë häc sinh ®äc kü ®Ò tr­­íc khi lµm bµi.

3.Kh«ng bµn t¸n, quay cãp, tù m×nh ®äc vµ lµm bµi.

4.Thu bµi vµ nhËn xÐt tiÕt häc.

# To¸n

## *KiÓm tra ®Þnh kú cuèi häc kú ii*

**I.Môc tiªu:**

- HS lµm ®­­îc bµi kiÓm tra cuèi häc kú II.

- RÌn ý thøc nghiªm tóc trong giê kiÓm tra.

**II.C¸ch tiÕn hµnh:**

1.Gi¸o viªn ph¸t ®Ò cho tõng häc sinh*.(Theo ®Ò kiÓm tra cña Phßng Gi¸o dôc).*

2.Nh¾c nhë häc sinh ®äc kü ®Ò tr­íc khi lµm bµi.

3.Kh«ng bµn t¸n, quay cãp, tù m×nh ®äc vµ lµm bµi.

4.Thu bµi vµ nhËn xÐt tiÕt häc.

**®Þa lý**

## *kiÓm tra ®Þnh kú*

**I.Môc tiªu:**

- HS lµm ®­­îc bµi kiÓm tra ®Þnh kú cuèi kú II.

- RÌn ý thøc nghiªm tóc trong giê kiÓm tra.

**II.C¸ch tiÕn hµnh.**

1.Gi¸o viªn ph¸t ®Ò cho tõng häc sinh.(Theo ®Ò kiÓm tra cña nhµ tr­­êng).

2.Nh¾c nhë häc sinh ®äc kü ®Ò tr­­íc khi lµm bµi.

3.Kh«ng bµn t¸n, quay cãp, tù m×nh ®äc vµ lµm bµi.

4.Thu bµi vµ nhËn xÐt tiÕt häc.

***Buæi chiÒu:***

**LuyÖn to¸n**

**Ch÷a bµi kiÓm tra**

**I.Mục tiêu:**

-Nhận xét kiến thức, kỹ năng làm bài của HS về các phép tính trên phân số.

-HS rút ra những kiến thức mình nắm chưa vững để có kế hoạch tự ôn luyện thêm.

**II.Cách tiến hành:**

1. Trả bài cho từng HS.

2. Nhận xét những mặt được và chưa được của HS khi làm bài về kiến thức, kĩ năng, cách trình bày, chữ viết…

3.Nhận ra những tồn tại của mình để khắc phục.

**I.Mục tiêu:**

-Nhận xét kiến thức, kỹ năng làm bài của HS về các phép tính trên phân số.

-HS rút ra những kiến thức mình nắm chưa vững để có kế hoạch tự ôn luyện thêm.

**II.Cách tiến hành:**

1. Trả bài cho từng HS.

2. Nhận xét những mặt được và chưa được của HS khi làm bài về kiến thức, kĩ năng, cách trình bày, chữ viết…

3.Nhận ra những tồn tại của mình để khắc phục.

# TiÕng Anh

(Gi¸o viªn chuyªn ngµnh so¹n - gi¶ng)

# Ho¹t ®éng tËp thÓ

**S¬ kÕt häc k× II**

**I.Môc tiªu:**

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

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

- Th«ng b¸o kÕt qu¶ häc tËp cho HS.

**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.

-VÖ sinh líp häc vµ s©n tr­­êng s¹ch sÏ. Lao ®éng tÝch cùc.

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

-Tån t¹i: NhiÒu b¹n ch­­a ch¨m häc, ch­­a tù gi¸c häc tËp.

***2.Th«ng b¸o kÕt qu¶ häc tËp.***

-GV th«ng b¸o tõng m«n häc vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ®èi víi tõng HS.

-HS l¾ng nghe vµ ghi vµo sæ liªn l¹c.