**TUẦN 1 20 / 9 / 2021 - 25 / 9 / 2021 (2021 - 2022 )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NGÀY THÁNG** | **MÔN DẠY** | **TIẾT** | **TỰA BÀI** | **NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH** |
|  | Tập đọc | 1 | Dế Mèn bênh vực kẻ yếu | Giảm ý 2 câu hỏi 4 |
|  | Kể chuyện | 1 | Sự tích hồ Ba Bể | GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện |
| Thứ hai20/9/2021 | Tóan | 1 | Ôn tập các số đến 100 000 | -bỏ bài 5 |
|  | Khoa học | 1 | Con người cần gì để sống | (GDMT) |
|  | Tóan | 2 | Ôn tập các số đến 100 000 (tt) | -giảm bài5/b,c |
|  | TLV | 1 | Thế nào là kể chuyện |  |
| Thứ ba | AVĐA |  |  |  |
|  | Lịch sử | 1 | Môn Lịch sử và Địa lý | -giảm câu 2/4 |
|  | Tập đọc | 2 | Mẹ ốm | (KNS) |
| Thứ tư 22/9/2021 | Tóan | 3 | Ôn tập các số đến 100 000 (tt) | -giảm bài 2/a |
|  | AVĐA |  |  |  |
|  | Chính tả | 1 | Dế Mèn bênh vực kẻ yếu | GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà |
|  | LT&Câu | 1 | Cấu tạo của tiếng |  |
| Thứ năm23/9/2021 | Tóan | 4 | Biểu thức có chứa một chữ | Bài tập 3 ý b : chỉ cần tính giá trị của biểu thức với 2 trường hợp của n. |
|  | Khoa học | 2 | Trao đổi chất ở người | Thay từ:giải thích=trình bày . Sơ đồ -(GDMT) |
| Thứ sáu24/9/2021 | TLV | 2 | Nhân vật trong truyện |  |
| LT&Câu | 2 | Luyện tập về cấu tạo của tiếng |  |
| Tóan  | 5 | Luyện tập | Không dạy bài này |
| Địa lý | 1 | Làm quen với bản đồ |  |

Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021

Taäp ñoïc

DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU.

**I. YêÊU CẦU CẦN ĐẠT :**

 **1. Kieán thöùc** : Hieåu nghóa caùc töø ngöõ: coû xöôùc, Nhaø Troø, böï, löông aên, aên hieáp, thui thuûi, ngaén chuøn chuøn, mai phuïc. Hieåu yù nghóa cuûa caâu chuyeän: Ca ngôïi Deá Meøn coù taám loøng haøo hieäp, thöông yeâu ngöôøi khaùc, saün saøng laøm vieäc nghóa: beânh vöïc keû yeáu ñuoái, ñaïp ñoå nhöõng aùp böùc, baát coâng trong cuoäc soáng.

 dieãn bieán cuûa caâu chuyeän, phuø hôïp vôùi lôøi noùi cuûa töøng nhaân vaät.

 **2. Năng lực**

 \* NL chung: NL tự học, NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, sáng tạo.

 \* NL đặc thù: - Điều chỉnh được hành vi, Phát triển bản thân.

 **3. Phẩm chất**: Thöông yeâu, ñoaøn keát, giuùp ñôõ laãn nhau. biết bảo vệ lẽ phải.

 Thể hiện sự thông cảm . Tự nhận thức về bản thân.

 **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. Chuaån bò :**

* GV : Tranh minh hoïa noäi dung baøi hoïc trong SGK, taäp truyeän Deá Meøn phieâu löu kí, baûng phuï ( ghi caâu, ñoaïn vaên caàn luyeän ñoïc).
* HS : SGK.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **2’** **1’** **34’** 12’ 10’8’ 4’**2’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ : * Kieåm tra SGK
* Giôùi thieäu teân 5 chuû ñieåm cuûa saùch tieáng Vieät-taäp 1

3. Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu teân chuû ñieåm ñaàu tieân: “Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân” vaø taäp truyeän “Deá Meøn phieâu löu kí” ñöôïc nhaø vaên Toâ Hoaøi vieát 1941. Ñeán nay truyeän ñaõ ñöôïc taùi baûn nhieàu laàn vaø ñöôïc dòch ra nhieàu thöù tieáng treân theá giôùi. Caùc baïn nhoû ôû moïi nôi ñeàu raát thích ñoïc taùc phaåm naøy. Taùc phaåm noùi veà ai, veà ñieàu gì, hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu.→ T ghi töïa baøi4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc**
* MT: Ñoïc ñuùng vaø hieåu nghóa töø khoù, töø môùi trong baøi
* PP : Thöïc haønh, giaûng giaûi.
* Chia ñoaïn: 4 ñoaïn

+ Ñoaïn 1: Töø ñaàu … taûng ñaù cuoäi+ Ñoaïn 2: Chò Nhaø Troø … vaãn khoùc+ Ñoaïn 3: Nöùc nôû … aên thòt em+ Ñoaïn 4: Phaàn coøn laïi.* Höôùng daãn H luyeän ñoïc keát hôïp vôùi giaûi nghóa töø ôû löôït ñoïc thöù 2.

GV löu yù: Ngaét nghæ hôi vaø ñoïc ñuùng gioïng cuûa töøng nhaân vaät.+ Luyeän phaùt aâm laïi nhöõng töø maø H phaùt aâm sai nhieàu.  * GV nhaän xeùt caùch ñoïc cuûa 1 soá em.
* GV ñoïc dieãn caûm caû baøi.
* **Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi**
* MT: Hieåu nghóa caâu chuyeän
* PP: Tröïc quan, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, thaûo luaän.
* **KNS: Thể hiện sự thông cảm . Tự nhận thức về bản thân.**

Ñoaïn 1: 2 doøng ñaàu* Deá Meøn gaëp Nhaø Troø trong hoaøn caûnh nhö theá naøo?

Ñoaïn 2:( Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi )* Chò Nhaø Troø yeáu ôùt nhö theá naøo?
* GV choát – ghi yù chính leân baûng

→ Cho H quan saùt tranh phoùng to ôû SGK Ñoaïn 3: ( Hoaït ñoäng caù nhaân) * Ai öùc hieáp chò Nhaø Troø? Taïi sao?
* Nhaø Troø bò Nheän öùc hieáp, ñe doïa nhö theá naøo?
* GV nhaän xeùt – boå sung

 Ñoaïn 4: ( Hoaït ñoäng lôùp )* Nhöõng lôøi noùi vaø cöû chæ naøo noùi leân taám loøng haøo hieäp cuûa Deá Meøn?
* Giaûng: Lôøi noùi cuûa Deá Meøn ñaõ ñoäng vieân Nhaø Troø, laøm Nhaø Troø yeân taâm vì thaáy ngöôøi beânh vöïc mình maïnh meõ, duõng caûm, bieát caêm phaãn, baát bình ñoái vôùi nhöõng keû ñoäc aùc, heøn haï caäy mình khoûe öùc hieáp ngöôøi yeáu.
* Ñoïc löôùt toaøn baøi, neâu 1 hình aûnh nhaân hoùa maø em thích, cho bieát vì sao em thích hình aûnh ñoù.
* GV nhaân xeùt – lieân heä giaùo duïc: phaûi bieát thöông yeâu, giuùp ñôõ laãn nhau, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñang gaëp hoaïn naïn.
* **Hoaït ñoäng 3: Ñoïc dieãn caûm**
* MT: Gioïng ñọc phuø hôïp vôùi dieãn bieán caâu chuyeän
* PP: Thöïc haønh
* Ñoïc noái tieáp 4 ñoaïn caû baøi.
* Neâu noäi dung cuûa ñoaïn 2?

GV löu yù caùch ñoïc: caàn ñoïc chaäm, thay ñoåi gioïng theo töøng phöông tieän mieâu taû.* Ñoaïn 3, 4 laø lôøi ñoái thoaïi giöõa nhaø Troø vaø Deá Meøn ta ñoïc nhö theá naøo?
* Baûng phuï: “ Naêm tröôùc … keû yeáu”
* Luyeän ñoïc ñoaïn 2, 3, 4.
* **Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá**
* Ñoïc dieãn caûm caû baøi – Phaân vai
* Caâu chuyeän naøy coù maáy nhaân vaät? Em hoïc ñöôïc gì ôû nhaân vaät Deá Meøn?
* GV nhaän xeùt

5. Toång keát – Daën doø :* Luyeän ñoïc theâm.
* Tìm ñoïc truyeän Deá Meøn phieâu löu kí ôû thö vieän.
* Chuaån bò: Meï oám.
 |  Haùt * H nghe

**Hoaït ñoäng lôùp**.  * 1 H ñoïc caû baøi
* H laéng nghe.
* H ñaùnh daáu SGK
* H ñoïc noái tieáp nhau töøng ñoaïn ( 2, 3 löôït )
* 1 H ñoïc caû baøi
* H ñoïc thaàm phaàn chuù giaûi vaø neâu yù nghóa caùc töø ñoù.
* H luyeän ñoïc laïi caùc töø phaùt aâm sai.
* H ñoïc noái tieáp (1 löôït – nhoùm ñoâi)
* 1 H ñoïc caû baøi

Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân, lôùp.  H ñoïc thaàm ñoaïn 1 – TLCH * Deá Meøn ñi qua 1 vuøng coû xöôùc thì nghe tieáng khoùc tæ teâ, laïi gaàn thì thaáy chò Nhaø Troø guïc ñaàu khoùc beân taûng ñaù cuoäi.

 H ñoïc thaàm ñoaïn 2 – Thaûo luaän – Trình baøy – boå sung.* Thaân hình chò beù nhoû, gaày yeáu, ngöôøi böï nhöõng phaán nhö môùi loät. Caùnh chò moûng, ngaén chuøn chuøn, quaù yeáu, laïi chöa quen môû, vì oám yeáu, chò kieám böõa cuõng chaúng ñuû neân laâm vaøo caûnh ngheøo tuùng.

 H ñoïc thaàm ñoaïn 2 - TLCH* Boïn Nheän … vì Nhaø Troø oám yeáu kieám khoâng ñuû aên, khoâng traû ñöôïc nôï.
* Boïn Nheän ñaõ ñaùnh chò nhieàu laàn, laàn naøy chaën ñöôøng ñònh baét chò aên thòt.

 H ñoïc thaàm ñoaïn 3 - TLCH* Lôøi cuûa Deá Meøn: Em ñöøng sôï. Haõy trôû veà … keû yeáu
* Cöû chæ: xoøe caû hai caøng ra, daét Nhaø Troø ñi.
* Lôùp nhaän xeùt – boå sung
* Nhieàu H neâu

Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân* 4 H ñoïc
* Taû ngoaïi hình cuûa chò Nhaø Troø.
* 3 H ñoïc
* Lôøi cuûa Nhaø Troø laø lôøi keå ñaùng thöông
* Lôøi cuûa Deá Meøn maïnh, döùt khoaùt.
* H leân duøng gaïch xieân ( / ) ñeå ñaùnh daáu ngaét nghæ hôi caâu daøi, gaïch döôùi töø caàn nhaán maïnh.
* 2 H ñoïc ( baûng phuï )
* H ñoïc noái tieáp ( 3 löôït )
* 2 H ñoïc vaø TLCH
 |

**\* Giaûm taûi: ( Theo CV3969)**

 **- Khoâng hoûi yù 2 caâu hoûi 4 / Trang 4**

Keå chuyeän

SÖÏ TÍCH HOÀ BA BEÅ.

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

 **1. Kieán thöùc** : Döïa vaøo lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoaï H keå laïi ñöôïc caâu chuyeän ñaõ nghe. Hieåu truyeän, bieát trao ñoåi vôùi baïn veà yù nghóa caâu chuyeän: Ngoaøi vieäc giaûi thích söï hình thaønh hoà Ba Beå, caâu chuyeän coøn ca ngôïi nhöõng con ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi vaø khaúng ñònh ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi seõ ñöôïc ñeàn ñaùp xöùng ñaùng.

 **2. Năng lực**

- NL giao tiếp và hợp tác, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ,...

- Năng lực đặt thù: Năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn học**.**

 **3. Phẩm chất**: - Giáo dục HS lòng nhân ái, tình cảm yêu thương con người

 YÙ thức bảo vệ MT, khắc phục hậu quả do thiên nhiên gây ra ( lũ lụt)

 **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. Chuaån bò :**

* GV :Caùc trang minh hoaï trong SGK.
* HS : Tranh aûnh veà hoà Ba Beå.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **4’** **1’** **30’** 12’12’ 4’2’ **1’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ:Kieåm tra SGK3. Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay caùc em taäp keå laïi chuyeän “Söï tích hoà Ba Beå”4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 : GV keå chuyeän**
* MT: H naém ñöôïc noäi dung caâu truyeän.
* PP: Keå chuyeän
* GV keå laàn 1
* GV keå laàn 2 vöøa keå vöøa chæ vaøo töøng tranh minh hoaï trong SGK.

Phaàn ñaàu (tranh 1)Trong ngaøy hoäi cuùng Phaät, coù moät baø cuï ñi aên xin nhöng khoâng ai cho.Phaàn thaân (tranh2,3) Meï con baø goaù ñöa baø aên xin veà nhaø, cho aên, cho nguû laïi. Chuyeän xaûy ra trong ñeâm vaø chia tay vaøo saùng sôùm.Phaàn keát (tranh4) Naïn luït vaø söï hình thaønh hoà Ba Beå.* **Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn H keå chuyeän**
* MT: H nghe baïn keå, bieát nhaän xeùt vaø keå ñöôïc lôøi baïn.
* PP: Tröïc quan, thöïc haønh
* Keå tieáp söùc
* GV nhaän xeùt
* **Hoaït ñoäng 3: Trao ñoåi veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän**
* MT: Naém ñöôïc yù nghóa caâu truyeän.
* PP: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi
* **MT: YÙ thức bảo vệ MT, khắc phục hậu quả do thiên nhiên gây ra ( lũ lụt)**
* GV neâu : Theo em ngoaøi muïc ñích giaûi thích söï hình thaønh hoà Ba Beå caâu chuyeän coøn noùi vôùi ta ñieàu gì?
* **Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá**
* Ñoïc ghi nhôù trong baøi

5. Toång keát – Daën doø :* Veà taäp veõ + hoïc ghi nhôù
* Chuaån bò:”Keå chuyeän ñaõ nghe ñaõ ñoïc”.
 |  Haùt taäp theå Hoaït ñoäng lôùp* H nghe.
* H nghe – nhìn tranh.

Hoaït ñoäng caù nhaân* Döïa vaøo tranh H keå töøng ñoaïn caâu chuyeän theo nhoùm.
* 4H keå tieáp söùc tröôùc lôùp
* 1H keå toaøn boä caâu chuyeän

Hoaït ñoäng nhoùm* Ca ngôïi nhöõng con ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi vaø khaúng ñònh ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi seõ ñöôïc ñeàn ñaùp xöùng ñaùng.
* H ñoïc
 |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**: Theo CV 3969

-GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện

Toaùn

OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ÑEÁN 100 000.

**I. YEÊU CẦU CẦN ĐẠT :**

1. **Kieán thöùc** : OÂn veà caùch ñoïc vieát caùc soá ñeán 100000.

 OÂn phaân tích caáu taïo soá.

 2. **Năng lực** : .

  **-** Năng lực chung: NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo.

 - NL đặc thù: Giải quyết vấn đề toán học. Tư duy và lập luận toán học. Giao tiếp toán học.

 3. **Phẩm chất**: Chăm chỉ trung thực , có trách nhiệm với tính toán , cẩn thận khi làm bài.Bieát ñoïc vaø vieát caùc soá ñeán 100000 vaø phaân tích caáu taïo soá

  **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. Chuaån bò :**

* GV : SGK.
* HS : SGK, baûng con.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **3’** **1’** **30’** 10’ 15’ 4’ **1’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ : * Kieåm tra SGK – baûng con.
* Neâu caùch hoïc boä moân Toaùn 4.

3. Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay, chuùng ta cuøng oân taäp caùc soá ñeán 100000.4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 : OÂn laïi caùch ñoïc soá, vieát soá vaø caùc haøng.**
* MT: Giuùp H oân laïi caùch ñoïc, vieát soá coù 5 chöõ soá vaø oân laïi caùc haøng.
* PP : vaán ñaùp.
* GV vieát soá 83251 leân baûng.

 Goïi H ñoïc soá, neâu roõ chöõ soá haøng ñôn vò, chöõ soá haøng chuïc, chöõ soá haøng haøng traêm, chöõ soá haøng nghìn, chöõ soá haøng chuïc nghìn.* GV laàn löôït vieát caùc soá:

 83001 , 80201 , 80001vaø H thöïc hieän nhö yeâu caàu treân.* Haõy neâu moái quan heä giöõa hai haøng lieàn keá.
* GV cho H neâu

 + Caùc soá troøn chuïc. + Caùc soá troøn nghìn + Caùc soá troøn chuïc nghìn. * **Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp thöïc haønh.**
* MT: Giuùp H oân luyeän tính coäng, tröø caùc soá coù 5 chöõ soá vôùi soá coù 1 chöõ soá. Caùch tính chu vi moät hình.
* PP: Thöïc haønh.

 Baøi 1: Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám.a) Em coù nhaän xeùt gì daõy soá naøy?* Vaäy soá caàn vieát tieáp theo 10000 laø maáy?
* Soá troøn chuïc nghìn lieàn sau cuûa soá 30000 laø soá maáy?
* GV cho hoïc sinh ñieàn tieáp caùc soá coøn laïi.

b) GV cho H thaûo luaän nhoùm ñoâi ñeå tìm ra quy luaät vieát caùc soá ôû caâu b.* GV goïi H neâu quy luaät vieát caùc soá.

→ Cho H laøm baøi + söûa baøi.* GV kieåm tra keát quaû laøm baøi.

 Baøi 2: Vieát theo maãu.* Yeâu caàu H phaân tích soá 42571 vaø ñieàn soá thích hôïp vaøo baûng.
* Yeâu caàu H ñoïc soá.
* Yeâu caàu H laøm baøi vaø söaû baøi baèng troø chôi “Toâi baûo”.

 Baøi 3: a) Vieát moãi soá sau thaønh toång→ Cho H laøm baøi.* Söûa baøi thi ñua 2 daõy (4 em/ daõy)

→ GV nhaän xeùt.b) Vieát theo maãu:* H vieát soá töø toång ñaõ cho

Maãu: 9000 + 200 + 30 + 2 = 9232 Baøi 3: Tính chu vi caùc hình* Laøm theá naøo ñeå tính chu vi cuûa 1 hình?
* GV cho H laøm baøi.

→ söûa baøi baûng lôùp.→ GV nhaän xeùt.→ GV chaám moät vaøi vôû.* **Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá**
* MT: Cuûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc.
* GV vieát soá 47581 ; 98001 leân baûng → goïi H ñoïc soá ñoù vaø phaân tích caáu taïo soá.
* Neâu caùch tính chu vi 1 hình.

5. Toång keát – Daën doø :* Chuaån bò: OÂn taäp caùc soá ñeán 100000 (tt).
 |  Haùt **Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân**.   * H ñoïc soá vaø xaùc ñònh.

1 haøng ñôn vò.5 haøng chuïc2 haøng traêm3 haøng nghìn8 haøng chuïc nghìn* H ñoïc soá vaø xaùc ñònh chöõ soá ôû töøng haøng.
* Hoïc sinh neâu → Lôùp nhaän xeùt.

1 chuïc = 10 ñôn vò1 traêm = 10 chuïc1 nghìn = 10 traêm …* H neâu noái tieáp nhau.

Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. H ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.* Ñaây laø daõy soá troøn chục nghìn.
* 20000
* 40000 …
* H laøm baøi.
* H thaûo luaän theo nhoùm ñoâi.
* H neâu quy luaät.

b) Daõy soá troøn nghìn.* H laøm baøi roài söûa mieäng.

36000, 37000, 38000, 39000, 40000, 41000, 42000* H ñoïc yeâu caàu.
* 1 H phaân tích soá 42571 goàm 4 chuïc nghìn, 2 nghìn, 5 traêm, 7 chuïc vaø 1 ñôn vò.
* 2-3 H ñoïc soá 42571.
* H laøm baøi + söûa baøi.
* 1 H hoâ “Toâi baûo” (2 laàn).
* Lôùp ñaùp: baûo gì? (2 laàn).
* 1 H hoâ: baûo baïn phaân tích soá…

→ Lôùp nhaän xeùt, söûa baøi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vieát soá | Chuïcnghìn | Nghì n | traêm | chuïc | Ñônvò | Ñoïcsoá |
| 63850 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 |  |
| 91907 | 9 | 1 | 9 | 0 | 7 |  |
| 16212 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |  |
| 8105 |  | 8 | 1 | 0 | 5 |  |
| 7008 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |

8723 = 8000 + 700 +20 + 3* H laøm baøi.
* H laøm baøi
* H ñoïc ñeà baøi.
* Tìm toång chieàu daøi caùc caïnh.
* H laøm baøi + 3 H söûa baøi.
* H nhaän xeùt.

 Hoaït ñoäng lôùp.* H ñoïc vaø phaân tích caáu taïo soá.
 |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**:

**Giảm tải theo CV 3969**

* **Giaûm taûi: Baøi 3a ( Bớt đi 2 số) ; 3b / Trang 4.**

Khoa hoïc

CON NGÖÔØI CAÀN GÌ ÑEÅ SOÁNG.

Dạy gộp bài 1,2,3 trong 2 tiết

1. **YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

 **1. Kieán thöùc** : H coù theå hieåu ñöôïc ngoaøi nhöõng ñieàu kieän vaät chaát toái thieåu ñeå duy trì söï soáng, con ngöôøi coøn caàn nhöõng ñieàu kieän veà tinh thaàn nhö söï quan taân, chaêm soùc, giao tieáp xaõ hoäi …

 **2.Năng lực:**

- NL giải quyết vấn đề, hợp tác, NL sáng tạo, NL khoa học,...

- Năng lực đặc thù: Năng lực nhận thức khoa học. Vận dụng kỹ năng, kiến thức đã học

 **3. Phẩm châtä** : Hoïc sinh yeâu thích khoa hoïc. Có ý thức bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ.

  **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

1. **Chuaån bò :**
* GV : Phieáu hoïc taäp, boä ñoà duøng cho troø chôi” Cuoäc haønh trình ñeán haønh tinh khaùc”.
* HS : SGK.
1. **Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **2’** **1’** **35’** 14’ 14’ 7’ **1’** | 1. Khôûi ñoäng :
2. Baøi cuõ :
* Kieåm tra SGK, ñoà duøng hoïc taäp.
* Neâu yeâu caàu moân hoïc.
1. Giôùi thieäu baøi :

**Con ngöôøi caàn gì ñeå soáng.**1. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng :
* **Hoaït ñoäng 1 : Ñoäng naõo.**
* MT: H coù theå hieåu ñöôïc nhöõng ñieàu kieän ñeå duy trì söï soáng.
* PP : Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi.
* Keå ra nhöõng thöù caùc em caàn duøng haèng ngaøy ñeå duy trì söï soáng cuûa mình?

+ Ñieàu kieän veà ñôøi soáng vaät chaát nhö:+ Ñieàu kieän veà ñôøi soáng tinh thaàn, vaên hoùa, xaõ hoäi nhö: * **Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp vaø SGK.**
* MT: H naém nhöõng yeáu toá caàn cho söï soáng.
* PP: Thaûo luaân, thöïc haønh, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi.
* **MT(BP): Mối quan hệ giữa con người với MT: Con người cần đến không khí , thức ăn, nước uống từ MT.**
* GV phaùt phieáu hoïc taäp vaø höôùng daãn H laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp theo nhoùm
* **Phieáu hoïc taäp**

|  |
| --- |
| Nhöõng yeáu toá caàn cho söï soáng |
| 1. Khoâng khí |
| 2. Nöôùc |
| 3. Aùnh saùng |
| 4. Thöùc aên |
| 5. Nhaø ôû |
| 6. Tình caûm gia ñình |
| 7. Phöông tieän giao thoâng |
| 8. Tình caûm baïn beø |
| 9. Quaàn aùo |
| 10. Tröôøng hoïc |
| ………………………………… |

* GV nhaän xeùt
* Yeâu caàu H môû SGK vaø thaûo luaän 2 caâu hoûi sau:

+ Nhö moïi sinh vaät khaùc, con ngöôøi caàn gì ñeå duy trì söï soáng cuûa mình?+ Hôn haún nhöõng sinh vaät khaùc, con ngöôøi coøn caàn gì ñeå soáng?* **Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá**
* MT**:** Giuùp H cuûng coá kieán thöùc “Con ngöôøi caàn gì ñeå soáng”
* PP: Thí nghieäm, tröïc quan, giaûng giaûi.
* **MT(BP): Mối quan hệ giữa con người với MT: Con người cần đến không khí , thức ăn, nước uống từ MT.**
* Chia lôùp thaønh caùc nhoùm nhoû, phaùt cho moãi nhoùm 1 boä ñoà chôi goàm 20 taám phieáu.
* Noäi dung 20 taám phieáu bao goàm nhöõng thöù “ caàn coù” ñeå duy trì cuoäc soáng vaø nhöõng thöù caùc em “muoán coù”. Moãi taám phieáu chæ veõ 1 thöù.
* GV höôùng daãn caùch chôi
* GV nhaän xeùt

5. Toång keát – Daën doø :* Xem laïi baøi hoïc.
* Chuaån bò: “Trao ñoåi chaát ôû ngöôøi”
 |  Haùt **Hoaït ñoäng lôùp**.* H neâu:
* Thöùc aên, nöôùc uoáng, quaàn aùo, nhaø ôû, caùc ñoà duøng trong gia ñình, caùc phöông tieän ñi laïi, ….
* Tình caûm gia ñình, baïn beø, laøng xoùm, caùc phöông tieän hoïc taäp, vui chôi, giaûi trí, …

Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.* H laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp theo nhoùm.

 Haõy ñaùnh daáu vaøo caùc coät töông öùng vôùi nhöõng yeáu toá caàn cho söï soáng:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Con ngöôøi | Ñoäng vaät | Thöïc vaät |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy keát quaû.
* Caàn thöùc aên, nöôùc, khoâng khí, aùnh saùng.
* Coøn caàn nhöõng ñieàu kieän veà tinh thaàn, vaên hoùa, xaõ hoäi vaø nhöõng tieän nghi khaùc

**Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.*** H coù theå töï veõ hoaëc caét caùc hình trong hoïa baùo ñeå chôi.
* Moãi nhoùm baøn baïc choïn ra 10 thöù maø caùc em thaáy caàn phaûi mang theo vaøo caùc haønh tinh khaùc.
* Tieáp theo, moãi nhoùm haõy choïn 6 thöù caàn thieát hôn caû, vaø nhöõng phieáu ñaõ loaïi ra noäp laïi cho GV.
* Töøng nhoùm so saùnh keát quaû löïa choïn cuûa nhoùm mình vôùi nhoùm khaùc vaø giaûi thích taïi sao laïi löïa choïn nhö vaäy?
 |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**:

**-HĐ Củng cố cho học sinh kể thêm những yếu tố cần cho cuộc sống hằng ngày của con người mà HS biết.**

 Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021

Toaùn

OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ÑEÁN 100 000 (tt ).

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

1. **Kieán thöùc :** Giuùp hoïc sinh:
* OÂn luyeän tính nhaåm.
* OÂn luyeän tính coäng, tröø, caùc soá coù 5 chöõ coá, nhaân chia soá coù 5 chöõ soá vôùi soá coù 1 chöõ soá.
* So saùnh caùc soá ñeán 100 000.

 **2. Năng lực :**

**-** Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát,...

- Năng lực đặc thù: Giải quyết vấn đề toán học. Tư duy và lập luận toán học. Giao tiếp toán học.

Luyeän ñoïc được baûng thoáng keâ vaø tính toaùn, ruùt ra 1 soá nhaän xeùt töø baûng thoáng keâ.

 **3. Phẩm chất :**

- Tích cực, tự giác học bài.

**-** Tính ñuùng, chính xaùc, khoa hoïc.

  **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. Chuaån bò :**

* GV : SGK, theå töø, baûng phuï.
* HS : SGK.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
| **1’****4’****1’****30’**10’16’4’**1’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ : **OÂn taäp caùc soá ñeán 100 000*** GV ghi caùc soá leân baûng.

a) 9171, 3082, 7006* GV ghi caùc toång.

b) 7000 + 300 + 50 + 1  6000 + 200 + 35000 + 2 * Nhaän xeùt- ñaùnh giaù

3. Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay, caùc em tieáp tuïc “oân taäp caùc soá ñeán 100 000”.4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 : Luyeän tính nhaåm**
* MT: OÂn luyeän tính nhaåm
* PP : Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi.
* GV cho H tính nhaåm caùc pheùp tính ñôn giaûn baèng hình thöùc troø chôi “tính nhaåm truyeàn”

Caùch chôi: GV ñoïc 1 pheùp tính🡪 roài chæ ñònh 1 H ñoïc keát quaû.GV tieáp tuïc ñoïc pheùp tính, chæ tieáp 1 H ñoïc keát quaû. Cöù tieáp tuïc ñoïc nhö theá ñeán heát caùc pheùp tính nhaåm trong baøi 1.* Nhaän xeùt chung
* **Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh**
* MT: OÂn luyeän tính coäng, tröø caùc soá coù 5 chöõ soá, nhaân, chia soá coù 5 chöõ soá vôùi soá coù 1 chöõ soá. So saùnh caùc soá ñeán 100000
* PP: Luyeän taäp, thöïc haønh.

Baøi 2:* Neâu caùch ñaët tính?
* Laøm vôû
* Leân baûng söûa baøi
* GV kieåm tra H

Baøi 3:* GV cho H neâu caùch so saùnh 2 soá 4327 vaø 3742
* GV nhaän xeùt + cho H laøm baøi
* Lôùp söûa baøi mieäng – neâu caùch so saùnh ( 1 – 2 em )

Baøi 4:* H laøm vôû
* Söûa baøi: Troø chôi: “ Tìm baïn”.
* **Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá**
* MT: OÂn luyeän tính nhaåm.

Baøi 5: Vieát vaøo oâ troáng theo maãu.* Giaù tieàn 1 caùi baùt laø bao nhieâu?
* Neáu muoán mua 5 caùi baùt thì traû bao nhieâu tieàn?
* Yeâu caàu H laøm baøi vaø söûa baøi theo hình thöùc thi ñua 2 daõy (5 em/ daõy).

5. Toång keát – Daën doø :* Chuaån bò: OÂn taäp caùc soá ñeán 100000 ( tt ).
 |  Haùt * 3 H ghi phaân tích caáu taïo soá.
	+ 1. = 9000 + 100 + 70 + 1

3082 = 3000 + 80 + 27006 = 7000 + 6* 3 H ghi soá.

735162035002* Lôùp nhaän xeùt

**Hoaït ñoäng lôùp**. * H thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV.

VD: 7000 + 2000- 9000- 8000 : 2 🡪 4000Hoaït ñoäng caù nhaân.* H neâu
* H laøm baøi.

    25968 3  19 8 656 16 18 0* 4 H leân baûng söûa.
* Lôùp nhaän xeùt
* H neâu:

+ 2 soá naøy cuøng coù4 chöõ soá.+ Caùc chöõ soá haøng nghìn cuûa 4327 lôùn hôn chöõ soá haøng nghìn cuûa 3742+ ÔÛ haøng traêm coù 4 > 3 . Vaäy 4327 > 3742* H laøm baøi.
* H söûa baøi.

a) 56731 < 65371 < 67351 < 75631b) 92678 > 82697 > 79862 > 62978* H ñoïc yeâu caàu.
* 2500 ñoàng.
* 2500 × 5 = 12500 ñoàng.
* H söûa baøi.
 |

 **RUÙT KINH NGHIEÄM**:

**Giaûm taûi theo CV 3969: Baøi 1( dòng 2 ,3) ; 2b; 3 ( bỏ dòng 3,4 );bài 2 câu a /4.** **bài tập 3 (cột 1) (tr. 4). 4a ; 5 / Trang 4;5.**

Taäp laøm vaên

THEÁ NAØO LAØ KEÅ CHUYEÄN?

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

**1. Kieán thöùc** : Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm cô baûn cuûa vaên keå chuyeän. Phaân bieät ñöôïc vaên keå chuyeän vôùi nhöõng loaïi vaên khaùc.

 **2. Naêng lực** : **-** NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ,...

 - Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn học

 **3. Phẩm chất :** Có loøng yeâu thöông nhöõng ngöôøi xung quanh töø vieäc laøm nhoû nhaát.Töï tin tröôùc ñaùm ñoâng. Tích cực, tự giác học bài.

  **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. Chuaån bò :**

* GV : Theû töø ghi saün nhöõng söï vieäc chính trong truyeän Söï tích Hoà Ba Beå.
* HS : SGK, nhaùp.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **2’** **1’** **35’** 12’3’ 15’5’ **1’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ : * Kieåm tra saùch, vôû
* Neâu yeâu caàu moân hoïc.

3. Giôùi thieäu baøi : **Theá naøo laø keå chuyeän**?4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 : Phaàn nhaän xeùt**
* MT: Giuùp HS hieåu vaø phaân bieät ñöôïc vaên keå chuyeän vôùi nhöõng loaïi vaên khaùc.
* PP : Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi.

Baøi 1:* Yeâu caàu H keå laïi vaén taét caâu chuyeän Söï tích Hoà Ba Beå.
* Ñoïc toaøn vaên noäi dung baøi taäp
* H caû lôùp thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa baøi.
* GV hoûi – H traû lôøi

 → Ñaây laø moät chuoãi söï vieäc Baøi 2:* Yeâu caàu H ñoïc baøi vaên Hoà Ba Beå.
* Yeâu caàu H ñoïc thaàm vaø ñoïc löôùt qua ñoaïn 1. Duøng buùt chì gaïch chaân cho bieát: vò trí, ñoä cao, chieàu daøi, ñaëc ñieåm ñòa hình hoà Ba Beå.
* GV hoûi vaø ñính theû töø:

+ Vò trí+ Ñoä cao+ Chieàu daøi+ Ñòa hình* Yeâu caàu H ñoïc löôùt qua ñoaïn 2 vaø cho bieát nhöõng chi tieát neâu leân caûnh vaät cuûa hoà Ba Beå?
* GV giaûng: Trong ñoaïn 2 coù nhöõng caûnh vaät gôïi caûm xuùc thi ca.
* Haõy cho bieát:

+ Baøi vaên coù nhaân vaät khoâng?+ Baøi vaên coù caùc söï vieäc xaûy ra ñoái vôùi nhaân vaät khoâng?* Haõy so saùnh baøi söï tích hoà Ba Beå em haõy cho bieát baøi Hoà Ba Beå coù phaûi laø vaên keå chuyeän khoâng?

Baøi 3: Theá naøo laø keå chuyeän?* **Hoaït ñoäng 2: Phaàn ghi nhôù**
* MT: H bieát theá naøo laø keå chuyeän
* PP: Giaûng giaûi.
* GV giaûi thích roõ noäi dung Ghi nhôù naøy.
* **Hoaït ñoäng 3: Phaàn luyeän taäp**
* MT: Böôùc ñaàu bieát xaây döïng moät baøi vaên keå chuyeän.
* PP: Thöïc haønh, luyeän taäp
* **KNS: Töï tin tröôùc ñaùm ñoâng.**

 Baøi taäp 1:* Ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
* GV gôïi yù giuùp H xaùc ñònh troïng taâm ñeà baøi:

+ Tröôùc khi keå caàn xaùc ñònh nhaân vaät trong caâu chuyeän+ Truyeän caàn noùi ñeán söï giuùp ñôõ tuy nhoû nhöng thieát thöïc ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ.+ Em caàn keå chuyeän ôûù ngoâi thöù nhaát. * Caû lôùp suy nghó ñeå laøm baøi.
* Yeâu caàu H keå theo nhoùm ñoâi
* Keå tröôùc lôùp
* GV nhaän xeùt, goùp yù

 Baøi taäp 2:* Ñoïc yeâu caàu baøi 2
* Yeâu caàu 1 H hoûi-baïn traû lôøi:
* Caâu chuyeän vöøa keå coù nhöõng nhaân vaät naøo?
* Neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän?
* GV giaûng: ñöùa nhoû chæ laø nhaân vaät phuï→ giaùo duïc
* **Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá**
* MT: Khaéc saâu kieán thöùc
* PP: Luyeän taäp
* Ñoïc noäi dung ghi nhôù
* 1, 2 H trình baøy caâu chuyeän hay
* Nhaän xeùt ñaùnh giaù chung.

5. Toång keát – Daën doø :* Veà nhaø ñoïc thuoäc noäi dung caàn ghi nhôù. Söûa yù, hoaøn chænh baøi em vöøa keå vaøo VBT.
* Chuaån bò: “Nhaân vaät trong truyeän.”
 |  Haùt * H nghe

**Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm ñoâi**. * 1 H keå
* 1 H ñoïc
* H thaûo luaän nhoùm ñoâi theo yeâu caàu cuûa baøi.

 a) Teân caùc nhaân vaät* Baø cuï xin aên.
* Meï con baø noâng daân.

b) Caùc söï vieäc xaûy ra vaø keát quaû:* Baø giaø xin aên trong ngaøy hoäi cuùng Phaät nhöng khoâng ai cho.
* Hai meï con noâng daân cho baø cuï aên xin aên vaø nguû trong nhaø.
* Ñeâm khuya, baø giaø hieän hình moät con giao long lôùn.
* Saùng sôùm, baø giaø cho hai meï con goùi tro vaø 2 maûnh traáu, roài ra ñi.
* Nöôùc luït daâng cao, meï con baø goaù cheøo thuyeàn, cöùu ngöôøi.

c) YÙ nghóa cuûa truyeän: Ca ngôïi nhöõng ngöôøi con coù loøng nhaân aùi, saün loøng giuùp ñôõ, cöùu giuùp ñoàng loaïi; khaúng ñònh ngöôøi coù loøng nhaân aùi seõ ñöôïc ñeàn ñaùp xöùng ñaùng. Truyeän coøn nhaèm giaûi thích söï hình thaønh hoà Ba Beå.* 1 H ñoïc
* Thöïc hieän

+ hoà Ba Beå naèm giöõa boán beà vaùch ñaù+ cao 1200 meùt so vôùi maët nöôùc bieån+ daøi baèng moät buoåi cheøo thuyeàn ñoäc moäc+ hai beân laø nhöõng ngoïn nuùi cao … * H neâu

+ khoâng+ khoâng coù, chæ coù nhöõng chi tieát giôùi thieäu veà hoà Ba Beå nhö: vò trí, ñoä cao, chieàu daøi, ñaëc ñieåm ñòa hình, khung caûnh thi vò gôïi caûm xuùc thô ca cuûa hoà Ba Beå … ) * Ñaây khoâng phaûi laø baøi vaên keå chuyeän, maø chæ laø baøi vaên giôùi thieäu hoà Ba Beå.
* H phaùt bieåu töï do

Hoaït ñoäng lôùp.* Nhieàu H ñoïc noäi dung ghi nhôù/ SGK.

**Hoaït ñoäng caù nhaân.*** 1 H ñoïc
* H laøm nhaùp 5 phuùt.
* H taäp keå
* H keå caù nhaân.
* H nhaän xeùt baïn keå.
* 1 H ñoïc
* Ñoù laø em, ngöôøi phuï nöõ, moät ñöùa nhoû.
* Quan taâm, giuùp ñôõ ngöôøi khaùc.
* H ñoïc
* H trình baøy
 |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**:

**-Các hoạt động và phương pháp diễn ra phù hợp.**

 Lòch söû

MOÂN LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LÍ.

1. **YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**
2. **Kieán thöùc :** H bieát:
* Noäi dung phaàn Lòch söû lôùp 4 laø quaù trình döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa oâng cha ta töø buoåi ñaàu ñeán thôøi kì ñaàu nhaø Nguyeãn.
* Noäi dung phaàn Ñòa lí lôùp 4 laø thieân nhieân vaø hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa con ngöôøi ôû ba vuøng mieàn nöôùc ta.

 **2. Naêng lực** :

- NL ngôn ngữ, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: Tìm hiểu tự nhiên- xã hội. Quan sát, tìm tòi, khám phá môi trường tự nhiên- xã hội. Vận dụng các kiến thức và địa lý vào thực tiễn.

 **3. Chẩm chất :** Yêu quê hương, đất nước, tự hào truyền thống dân tộc

 Töï haøo veà Lòch söû daân toäc vaø ham hoïc hoûi tìm hieåu Ñòa lí.

  **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

1. **Chuaån bò :**
* GV : Sô ñoà töï nhieân Vieät Nam, baûng tính thôøi gian, moät soá aûnh phaûn aûnh ñôøi soáng cuûa con ngöôøi ôû ba vuøng mieàn vaø caùc di tích lòch söû..
* HS : SGK, vôû nhaùp.
1. **Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **4’** **1’** **30’**5’10’8’ 7’ **1’** | 1. Khôûi ñoäng :
2. Baøi cuõ :
* Kieåm tra SGK.
* Neâu yeâu caàu moân hoïc.
1. Giôùi thieäu baøi :

 **Moân Lòch söû vaø Ñia lí**.1. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng :
* **Hoaït ñoäng 1 : Xaùc ñònh thieân nhieân ôû 3 vuøng mieàn seõ hoïc ôû phaàn ñòa lí.**
* MT: Naém ñöôïc vò trí cuûa Vieät Nam vaø moät soá daân toäc soáng ôû Vieät Nam.
* PP : Tröïc quan, hoûi ñaùp.
* GV treo baûn ñoà ñòa lí töï nhieân Vieät Nam leân baûng.
* Yeâu caàu H xaùc ñònh 3 vuøng mieàn seõ hoïc ôû phaàn ñòa lí lôùp 4?
* GV nhaän xeùt
* **Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa con ngöôøi ôû 3 vuøng mieàn seõ hoïc ôû phaàn ñòa lí**
* MT: Bieát ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm rieâng trong ñôøi soáng vaø hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa caùc daân toäc Vieät Nam
* PP: Tröïc quan, thaûo luaän, giaûng giaûi.
* GV ñöa cho moãi nhoùm 3 böùc tranh noùi veà 1 neùt sinh hoaït ngöôøi daân ôû 3 mieàn vaø traû lôøi caâu hoûi:

+ Tranh phaûn aùnh caùi gì?+ ÔÛ ñaâu?+ Vì sao em bieát?→ Keát luaän: aên maëc, nhaø ôû, leã hoäi ôû moãi vuøng mieàn coù khaùc nhau. Ñoù laø 1 trong nhöõng noäi dung maø caùc em seõ hoïc ôû phaàn Ñòa lí lôùp 4. * **Hoaït ñoäng 3: Quaù trình döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc töø buoåi ñaàu ñeán thôøi kì ñaàu nhaø Nguyeãn.**
* MT: H neâu ñöôïc moät soá söï kieän noùi veà söï thay ñoåi töø xöa ñeán nay.
* PP: Thaûo luaän, giaûng giaûi.
* GV ñöa moãi nhoùm 2 hoaëc 3 böùc tranh noùi veà quaù trình thay ñoåi cuûa 1 söï vaät naøo ñoù? Vaø yeâu caàu phaùt hieän caùc ñieåm khaùc nhau cuûa caùc böùc tranh?

→ Keát luaän: Nguyeân nhaân cuûa söï khaùc nhau ñoù laø do thôøi gian, do con ngöôøi ñaõ caûi taïo vaø phaùt trieån söï vaät ñoù. Moân Lòch söû tìm hieåu quaù trình phaùt trieån ñoù thoâng qua caùc söï kieän lòch söû. ÔÛ lôùp 4 chuùng ta seõ tìm hieåu lòch söû töø buoåi ñaàu döïng nöôùc ñeán thôøi kì ñaàu nhaø Nguyeãn.* **Hoaït ñoäng 4**: **Caùch tính thôøi gian trong lòch söû -** **Cuûng coá**
* OÂn laïi caùch tính thôøi gian trong moân toaùn?
* Gv giaûi thích khaùi nieäm vaø caùch vieát taét: Coâng nguyeân (CN), tröôùc Coâng nguyeân(TCN), sau Coâng nguyeân (SCN), theá kæ, …
* GV giôùi thieäu baûng thôøi gian.
1. Toång keát – Daën doø :
* Xem laïi baøi vaø caùch tính thôøi gian.
* Chuaån bò: Laøm quen vôùi baûn ñoà.
 |  Haùt **Hoaït ñoäng lôùp**.* H leân baûng xaùc ñònh.
* Lôùp nhaän xeùt

Hoaït ñoäng nhoùm.* H quan saùt – TLCH:neâu veà caùch aên maëc, nhaø ôû, leã hoäi…
* Caùc nhoùm baùo caùo keát quaû thaûo luaän.

Hoaït ñoäng nhoùm* Caùc nhoùm thaûo luaän – baùo caùo keát quaû
* Ví duï: caûnh moät laøng xöa vaø nay; ga taøu hoûa xöa vaø nay; tröôøng hoïa xöa vaø nay …

Hoaït ñoäng lôùp* H neâu
* H nghe
* H taäp xaùc ñònh caùc söï kieän treân baûng thôøi gian.
 |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**:

**\_ Giảm câu 2 trang 4**

Thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 2021

Taäp ñoïc

MEÏ OÁM.

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

 1. **Kieán thöùc** : Ñoïc ñuùng vaø thuoäc loøng baøi thô. Hieåu nghóa caùc töø môùi vaø khoù trong baøi. Hieåu yù nghóa cuûa baøi:Tình caûm yeâu thöông saâu saéc, söï hieáu thaûo, loøng bieát ôn cuûa baïn nhoû vôùi ngöôøi meï bò oám.

 **2. Năng lực:**

 - NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ,...

 - Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn học **.**

 **3.Phẩm chấtä** : Tình caûm yeâu thöông, söï hieáu thaûo, loøng bieát ôn ñoái vôùi oâng baø cha meï.Theå hieän söï thoâng caûm . Töï nhaän thöùc veà baûn thaân.

 **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. Chuaån bò :**

* GV : Tranh minh hoïa noäi dung baøi hoïc trong SGK, baêng giaáy. Vaät thöïc: moät côi traàu.
* HS : SGK.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **4’** **1’** **34’** 10’ 10’ 10’ 4’**1’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ : **Deá Meøn phieâu löu kí*** Kieåm tra 2 H tieáp noái nhau ñoïc (ñoaïn 1-2, 3-4) vaø TLCH
* Nhaän xeùt – ñaùnh giaù.

3. Giôùi thieäu baøi : Baøi thô “ Meï oám” theå hieän tình caûm cuûa laøng xoùm ñoái vôùi 1 ngöôøi bò oám, nhöng ñaäm ñaø, saâu naëng hôn vaãn laø tình caûm cuûa ngöôøi con vôùi meï.* Ghi töïa baøi.

4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc.**
* MT: Ñoïc ñuùng caùc tö,ø caâu, hieåu caùc töø ngöõ môùi
* PP :Giaûng giaûi, luyeän taäp, tröïc quan.
* Ñoïc noái tieáp nhau 7 khoå thô.

+ Löu yù söûa loãi phaùt aâm, caùch ñoïc, ngaét nghæ hôi ( nhòp 2/4, 2/6, 4/4 ) + Giaûi nghóa töø môùi vaø khoù trong baøi ( sau löôït ñoïc laàn 1).* GV ñoïc dieãn caûm caû baøi.
* **Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi**
* MT: Hieåu noäi dung baøi thô.
* PP: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi.

**KNS: Theå hieän söï thoâng caûm . Töï nhaän thöùc veà baûn thaân.**  Khoå thô 1, 2: + Em hieåu nhöõng caâu thô sau muoán noùi ñieàu gì?* Nhaän xeùt- boå sung

 Khoå thô 3: + Söï quan taâm chaêm soùc cuûa xoùm laøng ñoái vôùi meï cuûa baïn nhoû ñöôïc theå hieän qua nhöõng caâu thô naøo?* Ñoïc caû baøi thô

+ Nhöõng chi tieát naøo trong baøi thô boäc loä tình yeâu thöông saâu saéc cuûa baïn nhoû ñoái vôùi meï?* Nhaän xeùt – choát: Baøi thô theå hieän tình caûm yeâu thöông saâu saéc, söï hieáu thaûo, loøng bieát ôn cuûa baïn nhoû vôùi ngöôøi meï bò oám.
* **Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc laïi**
* MT: Ñoïc dieãn caûm vaø thuoäc baøi thô
* PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, giaûng giaûi.
* Ñoïc noái tieáp caû baøi.

+ Tìm ñuùng gioïng ñoïc, theå hieän ñuùng noäi dung phuø hôïp vôùi dieãn bieán taâm traïng.* Luyeän ñoïc dieãn caûm töøng khoå thô (baêng giaáy ñaõ vieát caùc khoû thô)
* **Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá**
* Thi ñoïc thuoäc loøng töøng khoå, caû baøi thô.
* Neâu yù nghóa cuûa baøi thô?

5. Toång keát – Daën doø :* Luyeän ñoïc theâm, HTL baøi thô.
* Chuaån bò: Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu (phaàn tieáp theo).
 |  Haùt + Tìm nhöõng chi tieát cho thaáy chò Nhaø Troø raát yeáu ôùt?+ Nhöõng lôøi noùi vaø cöû chæ naøo noùi leân taám loøng nghóa hieäp cuûa Deá Meøn?* Tranh
* H laéng nghe

**Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm ñoâi**.* H ñoïc ( 2 – 3 löôït ).
* Ñoïc thaàm phaàn chuù giaûi vaø neâu nghóa caùc töø ñoù ( côi traàu, y só) – Vaät thöïc.

+ Truyeän Kieàu: truyeän thô noåi tieáng cuûa ñaïi thi haøo Nguyeãn Du, keå veà thaân phaän cuûa 1 ngöôøi con gaùi taøi saéc veïn toaøn teân laø Thuùy Kieàu* H luyeän ñoïc theo caëp
* 1 H ñoïc caû baøi.

Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm 4.* 1 H ñoïc + lôùp ñoïc thaàm.

+ … cho bieát meï baïn nhoû bò oám: meï khoâng aên ñöôïc traàu, khoâng ñoïc ñöôïc truyeän Kieàu, khoâng laøm ñöôïc ruoäng vöôøn.* 1 H ñoïc + lôùp ñoïc thaàm.

+ Coâ baùc xoùm laøng ñeán thaêm\_ Ngöôøi cho tröùng, ngöôøi cho cam\_ Anh y só ñaõ mang thuoác vaøo.* 1 H ñoïc + lôùp ñoïc thaàm.
* Thaûo luaän nhoùm 4 – Trình baøy

+ Baïn nhoû xoùt thöông meï: Naéng möa … chöa tanCaû ñôøi … taäp ñiVì con … neáp nhaên+ Baïn nhoû mong meï choùng khoûe: Con mong meï khoûe daàn daàn …+ Baïn nhoû khoâng ngaïi laøm moïi vieäc ñeå meï vui: meï vui … vai cheøo+ Baïn nhoû thaáy meï laø ngöôøi coù yù nghóa to lôùn ñoái vôùi mình: Meï laø … cuûa conHoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.* 4 H ñoïc noái tieáp

+ Khoå 1, 2: gioïng traàm buoàn (meï oám)+ Khoå 3: gioïng lo laéng (meï soát cao)+ Khoå 4, 5 gioïng vui ( meï khoûe)Khoå 6,7: gioïng thieát tha ( loøng bieát ôn cuûa baïn nhoû ñoái vôùi meï)* Luyeän ñoïc theo caëp.
* H nhaåm HTL baøi thô.
* 2 H ñoïc.
* Tình caûm yeâu thöông saâu saéc, söï hieáu thaûo, loøng bieát ôn cuûa baïn nhoû vôùi ngöôøi meï bò oám.
 |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**:

* **HĐ 4: Các em tự học thuộc lòng ờ nhà/.**

Toaùn

OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ÑEÁN 100 000 ( tt ).

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

**1. Kieán thöùc** : Luyeän tính giaù trò bieåu thöùc. Luyeän tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính vaø giaûi toaùn coù lôøi vaên.

 **2. Naêng lực** : - Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát,...

- Năng lực đặc thù: Giải quyết vấn đề toán học. Tư duy và lập luận toán học. Giao tiếp toán học.

 **3. Phẩm chất**: Tính chăm học ,tính ñuùng, chính xaùc, khoa hoïc.

 - Tích cực, tự giác học bài.

  **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. Chuaån bò :**

* GV : SGK.
* HS : Baûng con, VBT.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **3’** **1’** **30’** 6’ 20’ 4’ **1’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ : **OÂn taäp caùc soá ñeám 100000 (tieáp theo).** * GV goïi H söûa baøi.

a/ Vieát caùc soá sau theo thöù töï töø beù ñeán lôùn: 65371 ; 75631 ; 56731 ; 67351 → 56731 ; 65371 ; 67351 ; 75631b/ Vieát caùc soá sau theo thöù töï töø lôùn ñeán beù : 82697 ; 62978 ; 92687 ; 79862 → 92687 ; 82697 ; 79862 ; 62978* GV nhaän xeùt, chaám ñieåm.

3. Giôùi thieäu baøi : **OÂn taäp caùc soá ñeán 100000. (tieáp theo)**4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 : OÂn kieán thöùc cuõ**
* MT: Cuûng coá laïi kieán thöùc cuõ cho H.
* PP : Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi.
* Neâu caùch ñaët tính, caùch tính vaø ghi keát quaû.
* Neâu caùch tính giaù trò cuûa bieåu thöùc.
* Neâu caùch tìm soá haïng, soá bò tröø,ø soá tröø,thöøa soá, soá bò chia, soá chia chöa bieát?
* **Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp.**
* MT: Giuùp H bieát tính giaù trò, tìm thaønh phaàn chöa bieát trong phaàn tính vaø giaûi toaùn coù lôøi vaên.
* PP: Thöïc haønh, luyeän taäp

 Baøi 1: * GV cho H laøm baûng con + baûng lôùp (vôùi H yeáu).
* GV nhaän xeùt.

 Baøi 2: * GV cho H laøm baûng con + baûng lôùp
* GV nhaän xeùt

 Baøi 3:* GV cho H laøm vaøo vôû BT. Coù theå löu yù cho H caùch tính giaù trò bieåu thöùc hoaëc cho H neâu caùc böôùc tính giaù trò bieåu thöùc.
* GV nhaän xeùt.

 Baøi 4:* GV coù theå hoûi giuùp H xaùc ñònh “ thaønh phaàn chöa bieát” cuûa töøng baøi vaø caùch tìm “thaønh phaàn chöa bieát ñoù”.
* GV nhaän xeùt.

 Baøi 5:* Baøi toaùn cho gì?
* Baøi toaùn hoûi gì?
* GV höôùng daãn H giaûi töøng böôùc. Nhaát laø böôùc tìm 1 ngaøy coù maáy chieác tivi.
* Caàn giaûng kyõ ñeã cho H hieåu.
* GV nhaän xeùt.
* **Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá**
* MT: Giuùp H cuûng coá laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
* Thi ñua: Tính

 75624 + 26427 15738 + 67452* Tuyeân döông nhoùm thaéng.

5. Toång keát – Daën doø :* Daën doø: Laøm BT 5/ 5 SGK.
* Chuaån bò: Bieåu thöùc coù chöùa 1 chöõ.
 |  Haùt * H söûa baøi.

**Hoaït ñoäng lôùp**. * H neâu.
* H neâu.
* Lôùp nhaän xeùt, boå sung (neáu caàn).

Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.* 1 H ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà.
* Lôùp laøm vaøo vôû.
* H söûa mieäng.
* H nhaän xeùt

6000 + 2000 – 4000 = 400090000 – ( 70000 – 2000 ) = 4000090000 – 70000 – 2000 = 012000 : 6 = 2000* H ñoïc yeâu caàu
* Lôùp laøm baûng con
* 4 H laøm baûng lôùp.
* H nhaän xeùt keát quaû.

    40075 7  50 5725 17 35 0* H ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
* 1 H nhaéc laïi.
* Lôùp laøm vôû – söûa baøi.
* H neâu keát quaû – nhaän xeùt.
1. 3257 + 4659 – 1300 = 6616
2. 6000 – 1300 × 2 = 3400
3. ( 70850 – 50230 × 3 = 61860
4. 9000 + 1000 : 2 = 9500
* H ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
* 4 H neâu.
* Lôùp laøm vôû BT – neâu keát quaû.
* H nhaän xeùt.

x + 875 = 9936x = 9936 – 875x = 9061* H ñoïc ñeà baøi.

 4 ngaøy : 680 chieác tivi 7 ngaøy : ? chieác tivi* H laøm baøi – söûa baøi ôû baûng lôùp.

 Giaûi: Trong 1 ngaøy nhaø maùy saûn xuaát : 680 : 4 = 170 (chieác) Trong 7ngaøy nhaø maùy saûn xuaát : 170 × 7 = 1190 (chieác)Ñaùp soá: 1190 chieác* H nhaän xeùt – söûa vaøo VBT.
* H thi ñua.
 |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**:

* **HS laøm baøi: 1; 2b ; 3 (a;b); / Trang 5 .**
* **Giaûm taûi: Baøi 2a ; 3(c;d ) ; 4;5 / Trang 5./.**

 Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021

Chính taû

DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU.

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

**1. Kieán thöùc** :H nghe, vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng moät ñoaïn trong baøi taäp ñoïc “Deá meøn beânh vöïc keû yeáu”.

 **2. Năng lực :**

 **-** NL tự chủ và tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ,....

 - Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn học

  **3.Phẩm chất:**

 - Reøn H tính caån thaän, trình baøy vôû saïch ñeïp.

  **-** Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ viết**.**

 **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. Chuaån bò :**

* GV : 2 baûng phuï vieát saün noäi dung baøi taäp 2a
* HS : Vôû, baûng con.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **3’** **1’** **33’** 9’  16’ 8’**1’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ : * GV kieåm tra vôû chính taû vaø ÑDHT cuûa H.

3. Giôùi thieäu baøi :  Leân lôùp 4, caùc em tieáp tuïc luyeän taäp ñeå vieát chính taû, nhöng baøi taäp lôùp 4 coù yeâu caàu cao hôn so vôùi lôùp 3. Trong tieát chính taû hoâm nay, caùc em seõ nghe coâ ñoïc vaø vieát ñuùng chính taû moät ñoaïn vaên trong baøi taäp ñoïc “ Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu”.4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 Höôùng daãn vieát chính taû.**
* MT: H nhôù noäi dung baøi, nhaän xeùt ñöôïc nhöõng ñieåm caàn löu yù trong baøi.
* PP : Vaán ñaùp.

**KNS:HS vieát ñuùng ñoä cao con chöõ vieát ñeïp.*** GV ñoïc maãu baøi chính taû 1 laàn
* GV hoûi noäi dung baøi:

+ Treân ñöôøng ñi Deá Meøn ñaõ gaëp ai?+ Tìm nhöõng chi tieát cho thaáy chò Nhaø Troø raát yeáu ôùt?* Ñoïc thaàm baøi chính taû, nhaän xeùt nhöõng ñieåm caàn löu yù khi vieát baøi.
* T vieát baûng.

Nhaø Troø, coû xöôùc, ñaù cuoäi, chuøn, aùo thaâm.* GV xoùa baûng
* **Hoaït ñoäng 2: Vieát chính taû**
* MT: H nghe vaø vieát ñuùng baøi chính taû vaøo vôû.
* PP: Thöïc haønh
* GV ñoïc maãu laàn 2.
* GV ñoïc töøng töø, cuïm töø ñeå H vieát.
* GV ñoïc laïi baøi ñeå H soaùt loãi.
* GV 5 baøi chaám sô boä
* GV nhaän xeùt caùch vieát, caùch trình baøy baøi cuûa H.
* **Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi taäp**
* MT: H laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû.
* PP : thöïc haønh, giaûng giaûi.

Baøi 2 a**:*** Ñaây laø moät ñoaïn vaên ngaên trích trong baøi “Chò Chaám” cuûa nhaø vaên Ñaøo Vuõ.
* GV nhaän xeùt.

Baøi 3 a:* GV yeâu caàu H ñoïc kó, phaân tích caùc chi tieát coù trong caâu ñoá ñeå tìm ra lôøi giaûi ñaùp.
* GV nhaän xeùt tuyeân döông.
* GV ( noùi theâm ) Khi ñi treân bieån hoaëc sa maïc khoâng coù nhieàu daáu hieäu ñeå nhaän bieát ñöôøng ñi vì vaäy ngöôøi ta ñaõ döïc vaøo caùi la baøn ñeå tìm ñöôïc ñöôøng ñi ñuùng höôùng.

5. Toång keát – Daën doø :* Xem tröôùc baøi: “Möôøi naêm coõng baïn ñi hoïc”
* Taäp laøm ra nhaùp caùc baøi taäp phaân bieät moät soá aâm vaàn deã laãn: s/x, aêng/aên.
* Nhaän xeùt tieát hoïc.
 |  Haùt  Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân* H môû SGK theo doõi.
* 2 H ñoïc laïi
* Deá Meøn gaëp chò Nhaø Troø.
* … gaày yeáu quaù
* 2 caùnh moûng nhö caùnh böôùm non laïi ngaén chuøn chuøn
* Caùnh yeáu quaù, chöa quen môû, maø duø coù khoûe cuõng chaúng bay xa ñöôïc.
* H neâu
* H vieát laïi vaøo baûng con

Hoaït ñoäng caù nhaânCác em tự viết chính tả ở nhà* H vieát
* H tự kiểm tra

Hoaït ñoäng caù nhaân* 1 H ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
* 1H ñoïc caû ñoaïn 1 laàn ñeå lôùp cuøng theo doõi.
* Lôùp laøm baøi – söûa baøi

Khoâng theå laãn chi Chaám vôùi baát cöù ngöôøi naøo khaùc. Chò coù moät thaân hình nôû nang raát caân ñoái. Hai caùnh tay beùo laún, chaéc nòch. Ñoâi loâng maøy khoâng tæa bao giôø, moïc loøa xoøa töï nhieân, laøm cho ñoâi maét saéc saûo cuûa chò dòu daøng ñi.* 1 H ñoïc ñeà
* H vieát lôøi giaûi ñaùp vaøo baûng con (caùi la baøn)
* H nghe
 |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**:

**-Giáo viên nhận xét tuyên dương 5 baì viết tốt**./.

 Luyeän töø vaø caâu

CAÁU TAÏO CUÛA TIEÁNG.

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

 **1. Kiến thức**

- Nắm được cấu tạo ba phần của tiếng (âm đầu, vần, thanh) – ND ghi nhớ.

- Điền được các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ ở BT1 vào bảng mẫu. Giải được câu đố trong SGK

2. **Năng lực**

- NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ.

**3. Phẩm chất:**

**-** Hoïc sinh caûm thuï ñöôïc söï phong phuù cuûa tieáng Vieät.

- Thấy được sự phong phú của Tiếng Việt để thêm yêu TV.

 **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. Chuaån bò :**

* GV : Baûng phuï veõ saün sô ñoà caáu taïo cuûa tieáng. ( coù ví duï dieãn hình: moãi moät boä phaän moät maøu).
* HS : SGK, baûng con, boä chöõ caùi gheùp tieáng.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **2’** **1’** **32’** 16’4’9’ 4’ **1’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ : * Kieåm tra SGK, ñoà duøng hoïc taäp.

3. Giôùi thieäu baøi : **Caáu taïo cuûa tieáng**.4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 : Nhaän xeùt ví duï**
* MT: Naém ñöôïc caáu taïo cô baûn cuûa tieáng goàm 3 boä phaän: AÂm ñaàu, vaàn vaø thanh.
* PP :Hoûi ñaùp, thöïc haønh.
* Höôùng daãn hoïc sinh ñeám soá tieáng trong 2 caâu ôû phaàn nhaän xeùt SGK

“ Baàu ôi thöông laáy bí cuøngTuy raèng khaùc gioáng nhöng chung moät giaøn” * Yeâu caàu H ñaùnh vaàn tieáng “baàu”
* 1 H laøm maãu caû lôùp ghi keát quaû ñaùnh vaàn.
* GV nhaän xeùt keát quaû, ghi keát quaû laøm vieäc cuûa H leân baûng lôùp.
* Höôùng daãn H phaân tích caáu taïo tieáng “ baàu”, giuùp H goïi teân 3 boä phaän cuûa tieáng: aâm ñaàu, vaàn, thanh
* GV yeâu caàu H phaân tích caùc tieáng coøn laïi .
* Yeâu caàu H keû baûng theo maãu GV ghi baûng.
* GV söû duïng baûng phuï vaø duøng phaán maøu.
* GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
* Yeâu caàu H nhaéc laïi keát quaû phaân tích.

+ Tieáng do nhöõng boä phaän naøo taïo thaønh?+ Boä phaän naøo cuûa tieáng baét buoäc phaûi coù?* GV löu yù caùch vieát thanh “ ngang”
* Boä phaän naøo khoâng baét buoäc coù maët?
* GV nhaän xeùt, cho H ruùt ra keát luaän vaø cho nhaéc laïi nhieàu laàn.
* **Hoaït ñoäng 2: Ruùt ra ghi nhôù.**
* MT: Naém ñöôïc noäi dung ghi nhôù cuûa baøi.
* PP: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi.
* **KNS: HS biết phân tích cấu tạo của tiếng.**
* GV ñöa baûng phuï coù keû saün sô ñoà caáu taïo cuûa tieáng vaø giaûi thích.
* Cho H nhaéc laïi noái tieáp nhau.
* Neâu ví duï 1 soá tieáng khoâng coù aâm ñaàu?
* **Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp**
* MT: Luyeän taäp veà caùc boä phaän cuûa tieáng.
* PP: Thöïc haønh, luyeän taäp.

Baøi 1: Tìm hieåu ñeà* GV yeâu caàu moãi baøn phaân tích moät tieáng
* GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

Baøi 2: Höôùng daãn H giaûi ñoá* Chia lôùp thaønh 4 nhoùm
* GV nhaän xeùt giaûi thích theâm
* **Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá**
* Thi ñua: Chia lôùp thaønh 2 nhoùm thi ñua phaân tích tieáng “ hoa, nöôùc”?
* GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù

5. Toång keát – Daën doø :* Hoïc ghi nhôù.
* Chuaån bò: “Luyeän taäp veà caáu taïo cuûa tieáng.”
 |  Haùt **Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân, nhoùm**.  * 1 H ñoïc to 2 caâu.
* Taát caû H ñeám thaàm
* 1, 2 H laøm maãu: vöøa ñeám vöøa ñaäp nheï xuoáng baøn caâu ñaàu.
* Caû lôùp ñeám thaønh tieáng doøng coøn laïi.

→ Keát quaû: 8 tieáng* H ñaùnh vaàn thaàm
* H ñaùnh vaàn thaønh tieáng
* Taát caû H ñaùnh vaàn thaønh tieáng vaø ghi keát quaû vaøo baûng con:

 bôø – aâu – baâu – huyeàn - baàu* H ñöa baûng con
* Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi
* 1, 2 H leân trình baøy tieáng “ baàu” goàm 3 phaàn: aâm ñaàu ( bôø ), vaàn (aâu ), thanh ( huyeàn ), vöøa noùi vöøa chæ vaøo doøng chöõ ghi treân baûng.
* Chia lôùp laøm 6 nhoùm, moãi nhoùm phaân tích 2 tieáng.
* H keû baûng vaøo vôû nhaùp

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tieáng | AÂm ñaàu | Vaàn | Thanh |
|  |  |  |  |

* H phaân tích ñoäc laäp.
* H chöõa baøi, ñaïi dieän nhoùm leân phaân tích vaøo baûng phuï ñaõ keû saün 4 coät.
* 3 boä phaän: aâm ñaàu, vaàn, thanh.
* Vaàn vaø thanh
* Ghi thanh ngang khoâng theå hieän baèng daáu.
* AÂm ñaàu

Hoaït ñoäng lôùp* H ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù:

+ Moãi tieáng goàm 3 phaàn: aâm ñaàu, vaàn vaø thanh.+ Tieáng naøo cuõng phaûi coù vaàn vaø thanh, coù tieáng khoâng coù aâm ñaàu.* 3, 4 H ñoïc ghi nhôù trong SGK
* H cho ví duï.

Hoaït ñoäng nhoùm* H ñoïc thaàm yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
* Laøm vaøo vôû nhaùp
* 1 H trong baøn ñaïi dieän leân söûa baøi.
* H ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi
* Moãi nhoùm trao ñoåi tìm ra chöõ giaûi ñoá.
* Chöõ “ sao”
* H söû duïng boä chöõ caùi gheùp tieáng ñeå phaân tích tieáng.
* H nhaéc laïi caùc boä phaän cuûa tieáng.
 |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**:

**\_ Các hoạt động , phương pháp diễn ra phù hợp**

 Toaùn

 BIEÅU THÖÙC COÙ CHÖÙA MOÄT CHÖÕ.

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

1. **Kieán thöùc :** Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ.

 **2. Naêng lực**. - NL tự học, NL sáng tạo, NL giải quyết vấn đề

- Năng lực đặc thù: Giải quyết vấn đề toán học. Tư duy và lập luận toán học. Giao tiếp toán học.

  **3. Phẩm chấtä** : Học tập tích cực, làm việc cẩn thận .Tính ñuùng, chính xaùc, khoa hoïc.

  **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. Chuaån bò :**

* GV : Baûng phuï, tranh phoùng to SGK, caùc taám coù ghi soá, daáu +, daáu – .
* HS : SGK, VBT.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **4’** **1’** **30’** 7’8’12’ 3’ **1’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ : **OÂn taäp caùc soá ñeán 100000 (tt )** * Söûa baøi 5/ 5 SGK
* Nhaän xeùt- ñaùnh giaù

3. Giôùi thieäu baøi : **Bieåu thöùc coù chöùa 1 chöõ**.4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 : Nhaän bieát bieåu thöùc coù chöùa 1 chöõ.**
* MT: H nhaän bieát bieåu thöùc coù chöùa 1 chöõ.
* PP : Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi.
* GV treo baûng phuï:

Lan coù 3 quyeån vôû, meï cho Lan theâm quyeån vôû. Lan coù taát caû  quyeån vôû.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coù | Theâm | Coù taát caû |
| 3333 | 123**a** | 3 + 13 + 23 + 3**3 + a** |

* GV cho H ñieàn vaøo baûng phuï caùc soá caùc em muoán nhö 0; 1; 2; 3, … ñeå coù caùc bieåu thöùc soá: 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3,…
* GV: Neáu Lan coù theâm **a** quyeån vôû thì Lan coù taát caû maáy quyeån vôû?

→ Choát: **3 + a** laø bieåu thöùc coù chöùa 1 chöõ ( ñoù laø chöõ a )* **Hoaït ñoäng 2: Caùch tính giaù trò bieåu thöùc.**
* MT: H bieát caùch tính giaù trò bieåu thöùc vaø tính ñuùng.
* PP: Thöïc haønh, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi.
* Cho H laøm vaøo baûng con theo gôïi yù höôùng daãn cuûa GV.
* GV laøm maãu 1 baøi:

Neáu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4Cho H laøm töông töï vôùi: a = 2, a = 3 * GV chæ vaøo 4, 5, 6 … choát: ñaây laø giaù trò cuûa bieåu thöùc 3 + a
* Coù nhaän xeùt gì veà bieåu thöùc 3 + a sau moãi laàn thay chöõ a baèng soá?
* GV ghi baûng: **Moãi laàn thay chöõ a baèng soá ta tính ñöôïc moät giaù trò cuûa bieåu thöùc 3 + a**
* **Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh.**
* MT: Giuùp H bieát caùch tính giaù trò trong bieåu thöùc khi thay chöõ baèng soá cuï theå.
* PP: Thöïc haønh, luyeän taäp

Baøi 1:* GV giaûng ví duï maãu ñeå H hieåu caùch laøm.
* Neáu b = 4 thì b – 4 = 6 – 4 = 2
* GV nhaän xeùt.

Baøi 2:* GV löu yù H trình baøy nhö ví duï maãu trong saùch vaø löu yù caùch ñoïc keát quaû sau khi laøm xong.
* Ñoïc nhö sau: Giaù trò cuûa bieåu thöùc 125 - x, vôùi x = 8 thì 125 – 8 = 117

  Baøi 3: Tính giaù trò bieåu thöùc 250 + m* H laøm vaøo vôû– söûa baøi.
* **Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá**
* MT: Giuùp H cuûng coá vaø khaéc saâu laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
* Thi ñua: Tính giaù trò bieåu thöùc:

125 – n vôùi n = 10, n = 155. Toång keát – Daën doø :* Veà nhaø laøm baøi 3b
* Chuaån bò: Luyeän taäp.
 |  Haùt * H söûa baøi – Lôùp nhaän xeùt

**Hoaït ñoäng lôùp**. * H ñoïc baøi toaùn trong baûng phuï.
* H ñieàn vaøo baûng phuï nhöõng soá 0, 1, 2 , 3,…
* 3 + a quyeån vôû
* H töï neâu theâm ví duï: 5 – d , 10 + n

67 + m, …Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.* H laøm baûng con
* 2 H leân baûng
* H töï ñieàn soá vaøo bieåu thöùc vaø tính
* Moãi laàn thay chöõ a baèng soá ta tính ñöôïc moät giaù trò cuûa bieåu thöùc 3 + a
* 1 soá H laëp laïi.

Hoaït ñoäng caù nhaân* H ñoïc yeâu caàu baøi.
* H laøm baøi – söûa baøi.
* H nhaän xeùt.
* H ñoïc yeâu caàu baøi.
* H theo doõi ví duï maãu – laøm vaøo vôû – söûa mieäng.
* H ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
* H laøm vaøo VBT – söûa baøi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **x** | **8** | **30** | **100** |
| **125 - x** | **125 – 8 = 117** |  |  |

* H ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

 Vôùi m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260 Töông töï H tính vôùi m = 0, m = 80, m = 30.* H thi ñua tính
 |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**:

* **HS laøm baøi: 1; 2a ; 3 b (với n=10; n=0 ) / Trang 6 .**
* **Giaûm taûi: Baøi 2b ; 3a ; 3b( với n=70; n=300) / Trang 6 .**

Khoa hoïc

TRAO ÑOÅI CHAÁT ÔÛ NGÖÔØI.

Dạy gộp bài 1,2,3 trong 2 tiết

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

**1. Kieán thöùc** : Hs bieát keå ra nhöõng gì haèng ngaøy cô theå ngöôøi laáy vaøo vaø thaûi ra trong quaù trình soáng.

 **2. Naêng lực :**.

 - NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL sáng tạo, NL khoa học

 - Năng lực đặc thù: Năng lực nhận thức khoa học. Vận dụng kỹ năng, kiến thức đã học

 **3. Phẩm chấtä** : Tính chăm học, ham thích tìm hieåu khoa hoïc. Thực hiện bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bản thân và người thân

  **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. Chuaån bò :**

* GV : Hình/ 6,7 SGK.
* HS : SGK, VBT, buùt veõ.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **4’** **1’** **30’** 18’ 10’2’ **1’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ : **Con ngöôøi caàn gì ñeå soáng** * Neâu nhöõng ñieàu kieän caàn ñeå con ngöôøi soáng vaø phaùt trieån?
* Khaùc haún vôùi nhöõng sinh vaät khaùc, con ngöôøi coøn caàn gì ñeå soáng?
* Nhaän xeùt- ñaùnh giaù

3. Giôùi thieäu baøi : “ Trao ñoåi chaát ôû ngöôøi”4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu veà söï trao ñoåi chaát ôû ngöôøi.**
* MT: Keå ra nhöõng gì haèng ngaøy cô theå ngöôøi laáy vaøo vaø thaûi ra trong quaù trình soáng. Neâu ñöôïc theá naøo laø quaù trình trao ñoåi chaát.
* PP : Tröïc quan, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi.

**MT(BP): Moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi MT: Con ngöôøi caàn ñeán khoâng khí , thöùc aên, nöôùc töø MT.*** Yeâu caàu H quan saùt tranh veõ hình 1 trang 6/ SGK vaø thaûo luaän theo caëp

+ Keå teân nhöõng gì ñöôïc veõ trong böùc tranh?+ Haõy phaùt hieän ra nhöõng thöù ñoùng vai troø quan troïng trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi ñöôïc theå hieän trong hình ( aùnh saùng, nöôùc, khoâng khí)?+ Phaùt hieän theâm nhöõng yeáu toá caàn cho söï soáng cuûa con ngöôøi maø khoâng theå hieän ñöôïc qua hình veõ nhö khoâng khí? + Tìm xem cô theå ngöôøi phaûi laáy nhöõng gì töø moâi tröôøng vaø thaûi ra nhöõng gì trong quaù trình soáng cuûa mình?→ GV kieåm tra giuùp ñôõ caùc nhoùm * Yeâu caàu H ñoïc ñoaïn ñaàu trong muïc “ Baïn coù bieát” vaø traû lôøi caâu hoûi:
* Trao ñoåi chaát laø gì?
* Neâu vai troø cuûa söï trao ñoåi chaát cuûa con ngöôøi , thöïc vaät vaø ñoäng vaät?

 * **Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh vieát hoaëc veõ sô ñoà söï trao ñoåi chaát cuûa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng.**
* MT: H bieát trình baøy moät caùch saùng taïo nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà söï trao ñoåi chaát giöaõ cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng.
* PP: Thöïc haønh, giaûng giaûi.

**MT(BP): Moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi MT: Con ngöôøi caàn ñeán khoâng khí , thöùc aên, nöôùc töø MT.*** Yeâu caàu H vieát hoaëc veõ sô ñoà söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng theo trí töôûng töôïng cuûa mình.

→ Giaûng : sô ñoà trong SGK chæ laø moät gôïi yù. Caùc em coù theå veõ baèng chöõ hoaëc baèng hình aûnh tuøy theo söï saùng taïo cuûa mình.* Yeâu caàu moät soá H leân trình baøy yù töôûng cuûa baûn thaân
* GV nhaän xeùt
* **Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá**
* GV treo sô ñoà veà söï trao ñoåi chaát cuûa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng, yeâu caàu H giaûi thích sô ñoàñoù?
* GV nhaän xeùt

5. Toång keát – Daën doø :* Xem laïi baøi hoïc.
* Chuaån bò: “Trao ñoåi chaát ôû ngöôøi” (tt)
 |  Haùt * H neâu

**Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp**.  H quan saùt tranh, thaûo luaän theo caëp – Trình baøy keát quaû* H keå
* Con ngöôøi caàn laáy thöùc aên, nöôùc uoáng töø moâi tröôøng.
* Ngoaøi thöùc aên, nöôùc uoáng, con ngöôøi coøn caàn aùnh saùng, nhieät ñoä, khoâng khí.
* Con ngöôøi caàn laáy thöùc aên, nöôùc uoáng töø moâi tröôøng nhö: rau, cuû quaû, thòt gaø, …vaø thaûi ra phaân, nöôùc tieåu, khí caùc-boâ-níc.
* Trao ñoåi chaát laø quaù trình cô theå laáy thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng khí töø moâi tröôøng vaø thaûi ra moâi tröôøng nhöõng chaát thöøa, caën baõ.
* Con ngöôøi , thöïc vaät vaø ñoäng vaät coù trao ñoåi chaát vôùi moâi tröôøng tì môùi soáng ñöôïc.

Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.* H vieát hoaëc veõ sô ñoà treân giaáy A4.
* Töøng H trình baøy saûn phaåm cuûa mình
* H leân trình baøy yù töôûng cuaû baûn thaân.
* H khaùc nghe vaø hoûi hoaëc nhaän xeùt

LAÁY VAØO THAÛI RA**Khí oâ-xi Khí cac-bo-nic****CÔ THEÅ NGÖÔØI**Thöùc aên Phaân**Nöôùc Nöôùc tieåu*** H neâu
 |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**:

**HĐ 4 Học sinh thi đua vẽ sơ đồ trao đổi chất của cơ thể người**.

Thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

Taäp laøm vaên

NHAÂN VAÄT TRONG TRUYEÄN.

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

**1. Kieán thöùc :** H bieát : Vaên keå chuyeän phaûi coù nhaân vaät. Nhaân vaät laø ngöôøi, con vaät hay ñoà vaät ñöôïc nhaân hoùa.

 **2. Naêng lực :**

 - NL tự học, Sử dụng ngôn ngữ, NL sáng tạo, NL giải quyết vấn đề,...

- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn học **.**

 **3. Phẩm chất**: - Tính chăm học , chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập .

  **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. Chuaån bò :**

* GV : Baûng phuï veõ saün baûng phaân loaïi caùc nhaân vaät trong truyeän.
* HS : SGK.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **4’** **1’** **32’** 10’5’ 17’ 1’ **1’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ : **Theá naøo laø keå chuyeän?*** Baøi vaên keå chuyeän khaùc caùc baøi vaên khoâng phaûi laø vaên keå chuyeän ôû nhöõng ñieåm naøo?
* Nhaän xeùt- ñaùnh giaù

3. Giôùi thieäu baøi : Nhaân vaät trong truyeän.4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 : Phaàn nhaän xeùt.**
* MT: H naém nhaân vaät trong keå chuyeän vaø tính caùch nhaân vaät.
* PP : Tröïc quan, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, thöïc haønh.

 Baøi 1: Ghi teân caùc nhaân vaät trong caùc truyeän ñaõ hoïc vaøo baûng.* Neâu caùc truyeän em môùi hoïc?

  Baøi 2: Nhaän xeùt tính caùch nhaân vaät:* 1 H ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
* H trao ñoåi nhoùm.
* **Hoaït ñoäng 2: Phaàn ghi nhôù.**
* MT: Naém yeâu caàu kieán thöùc vaø kó naêng baøi
* PP: Giaûng giaûi.
* 4, 5 H ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK.
* GV coù theå söû duïng baûng phuï ñeå nhaán maïnh noäi dung caàn nghi nhôù.
* **Hoaït ñoäng 3: Phaàn luyeän taäp.**
* MT: Nhaän dieän nhaân vaät vaø tính caùch nhaân vaät.
* PP: Thaûo luaän, thöïc haønh, luyeän taäp

**KNS: Bieát nhaän xeùt tính caùch cuûa baïn beø.** Baøi taäp 1: * 1 H ñoïc toaøn vaên noäi dung baøi taäp 1.
* H trao ñoåi nhoùm ñeå traû lôøi caâu hoûi.

 Baøi taäp 2:* 1 H ñoïc toaøn vaên yeâu caàu cuûa baøi.
* 1 H giaûi thích laïi yeâu caàu cuûa baøi.
* H caû lôùp trao ñoåi, tranh luaän veà caùc höôùng maø söï vieäc coù theå dieãn ra.
* GV nhaän xeùt, choát yù.
* **Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá**
* GV nhaän xeùt tieát hoïc. Khen nhöõng H hoïc toát, ñaëc bieät khen nhöõng troïng taøi bieát ñieàu khieån lôùp.

5. Toång keát – Daën doø :* Yeâu caàu H veà nhaø hoïc thuoäc noäi dung caàn ghi nhôù trong baøi hoïc..
* Chuaån bò: Keå laïi haønh ñoäng cuûa nhaân vaät.
 |  Haùt * Ñoù laø baøi vaên keå laïi moät hoaëc moät soá söï vieäc lieân quan ñeán moät hay moät soá nhaân vaät nhaèm noùi leân moät ñieàu coù yù nghóa.

**Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân, nhoùm**.* H ñoïc yeâu caàu ñeà.
* Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu, söï tích hoà Ba Beå
* H laøm baøi VBT.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teân truyeänNhaân vaät | Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu | Söï tích hoà Ba Beå |
| Nhaân vaät laø ngöôøi  |  | 2 meï con baø noâng daân |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Baø cuï aên xinNhöõng ngöôøi döï leã hoäi |
| Nhaân vaät laø vaät(con vaät, ñoà vaät, caây coái). | Deá MeønNhaø TroøBoïn nheän | Giao long |

* Deá Meøn: khaûng khaùi, coù loøng thöông ngöôøi, gheùt aùp böùc baát coâng, saün saøng laøm vieäc nghóa ñeå beânh vöïc nhöõng keû yeáu ( lôøi noùi vaø haønh ñoäng cuûa Deá Meøn che chôû, giuùp ñôõ Nhaø Troø).
* Meï con baø noâng daân: thöông ngöôøi ngheøo khoù, saün saøng cöùu keû bò hoaïn naïn luoân nghó ñeán ngöôøi khaùc ( cho baø laõo aên xin aên vaø nguû trong nhaø, cheøo thuyeàn giuùp nhöõng ngöôøi bò naïn luït).

Hoaït ñoäng lôùp.* Ñoïc ghi nhôù
* H neâu

Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm.* Nhaân vaät chính trong caâu chuyeän laø ba anh em Ni-ki-ta, Goâ-sa vaø Chi-oâm-ca.
* Tính caùch caùc nhaân vaät ñöôïc theå hieän qua vieäc laøm cuûa moãi ngöôøi sau böõa aên.
* Em ñoàng yù vôùi nhaän xeùt cuûa baø veà

 tính caùch cuûa töøng ñöùa chaùu.+ Ni-ki-ta chæ nghó ñeán ham thích rieâng mình, aên xong laø chaïy toùt ñi chôi, khoâng ñeå yù ñeán vieäc nhaø, khoâng giuùp baø doïn baøn aên.+ Goâ-sa laùu lænh, leùn haét nhöõng maãu baùnh vuïn xuoáng ñaát.+ Chi-oâm-ca thöông ba, giuùp baø doïn deïp, em coøn bieát nghó caû ñeán nhöõng con chim boà caâu, nhaët maãu baùnh vuïn treân baøn cho chim aên.* Neáu baïn hoïc sinh aáy bieát quan taâm ñeán ngöôøi khaùc, baïn seõ chaïy laïi, naâng em beù daäy, phuûi buïi vaø veát baån treân quaàn aùo em, xin loãi em, doã em nín khoùc …
* Neáu baïn hoïc sinh aáy khoâng bieát quan taâm ñeán ngöôøi khaùc, baïn seõ boû chaïy hoaëc tieáp tuïc chaïy nhaûy, noâ ñuøa … , maëc cho em beù khoùc.
* H ghi vaén taét nhöõng söï vieäc chính vaøo VBT.
* 2 hoaëc 4 H laøm baûng lôùp.
* Lôùp nhaän xeùt.

  |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**:

**HĐ 4 Giáo viên tuyên dương những cá nhân làm bài tốt.**

 Luyeän töø vaø caâu

LUYEÄN TAÄP VEÀ CAÁU TAÏO CUÛA TIEÁNG.

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

**1. Kieán thöùc** : H luyeän taäp phaân tích caáu taïo cuûa tieáng trong moät soá caâu thô vaên vaàn nhaèm cuûng coá theâm kieán thöùc ñaõ hoïc trong tieát tröôùc.

 **2. Năng lực :** - NL tự học, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo, NL giải quyết vấn đề,...

- Năng lực đặt thù: Năng lực ngôn ngữ.

 **3. Phẩm chất** : Coù yù thöùc söû duïng tieáng Vieät vaên hoùa trong giao tieáp vaø thích hoïc tieáng Vieät. - HS tích cực học tập. Yêu quý tiếng Việt.

 **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. Chuaån bò :**

* GV : Baûng phuï veõ saün sô ñoà caáu taïo cuûa tieáng vaø phaàn vaàn (duøng maøu khaùc nhau cho 3 boä phaän: AÂm ñaàu, vaàn, thanh ).

 Boä xeáp chöõ, töø ñoù coù theå gheùp caùc con chöõ thaønh caùc vaàn khaùc nhau vaø caùc tieáng khaùc nhau.

* HS : SGK.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **4’** **1’** **32’** 14’ 15’ 4’ **1’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ : **Caáu taïo cuûa tieáng** * Moãi tieáng thöôøng coù maáy boä phaän? Tieáng do nhöõng boä phaän naøo taïo thaønh?
* Boä phaän naøo baét buoäc phaûi coù maët? Boä phaän naøo khoâng baét buoäc phaûi coù maët?
* Phaân tích 3 boä phaän cuûa caùc tieáng trong caâu: Laù laønh ñuøm laù raùch, ghi vaøo sô ñoà.
* Nhaän xeùt- ñaùnh giaù

3. Giôùi thieäu baøi : Baøi tröôùc ta ñaõ bieát tieáng goàm 3 boä phaän: AÂm ñaàu, vaàn vaø thanh. Hoâm nay, caùc em seõ laøm caùc baøi luyeän taäp ñeå naém chaéc hôn veà caáu taïo cuûa tieáng.4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 : Laøm baøi taäp**
* MT: Luyeän taäp phaân tích caáu taïo cuûa tieáng.
* PP : Thöïc haønh.
* **KNS: Bieát phaân tích caáu taïo caùc tieáng**
* Baøi 1: Phaân tích caáu taïo cuûa töøng tieáng trong hai caâu döôùi ñaây. Ghi keát quaû phaân tích vaøo baûng toång keát.

 Khoâng ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi.Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau.* GV toå chöùc cho söûa baøi treân baûng lôùp.
* Baøi 2: Tìm nhöõng tieáng vaàn vôùi nhau trong hai caâu treân.
* GV cho H söûa mieäng.
* **Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp**
* MT: Reøn kyõ naêng hieåu theá naøo laø 2 tieáng vaàn vôùi nhau trong 1 baøi thô.
* PP: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh.
* **KNS: Bieát phaân tích caáu taïo caùc tieáng**
* GV chia lôùp thaønh 6 nhoùm.

 Baøi 3: Ghi laïi nhöõng caëp tieáng vaàn vôùi nhau trong khoå thô sau. So saùnh caùc caëp tieáng aáy xem caëp naøo coù vaàn gioáng nhau khoâng hoaøn toaøn: Chuù beù loaét choaét Caùi xaéc xinh xinh Caùi chaân thoaên thoaét Caùi ñaàu ngheânh ngheânh Toá Höõu * GV giaûi thích roõ yeâu caàu baøi cho H hieåu → Yeâu caàu baøi goàm 3 phaàn:

 + Caùc caëp tieáng vaàn vôùi nhau.  + Caùc caëp coù vaàn gioáng nhau hoaøn toaøn. + Caëp coù vaàn gioáng nhau khoâng hoaøn toaøn.* GV toå chöùc cho H söûa treân baûng lôùp.

 Baøi 4: Qua baøi taäp treân em hieåu theá naøo laø hai tieáng vaàn vôùi nhau?* GV toå chöùc cho caùc nhoùm söûa mieäng.
* GV nhaän xeùt.

 Baøi 5: Giaûi caâu ñoá chöõ döôùi ñaây: Bôùt ñaàu thì beù nhaát nhaøÑaàu ñuoâi bôùt heát hoùa ra beùo troøn. Ñeå nguyeân mình laïi troøn thonCuøng caäu troø nhoû lon ton ñeán tröôøng. ( Laø caùi gì)* GV gôïi yù.

 + Ñaây laø caâu ñoá chöõ ( ghi tieáng) neáu caàn tìm lôøi giaûi laø caùc chöõ ghi tieáng + Caùc caâu ñoá yeâu caàu  bôùt ñaàu : bôùt aâm ñaàu.  bôùt ñuoâi : bôùt aâm cuoái.* GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm ñuùng vaø nhanh nhaát.
* **Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá**
* Moãi tieáng thöôøng coù maáy boä phaän? Ñoù laø nhöõng boä phaän naøo?
* Moãi tieáng ít nhaát phaûi coù nhöõng aâm, thanh naøo? Cho ví duï?

5. Toång keát – Daën doø :* Veà hoïc baøi vaø xem laïi baøi taäp.
* Chuaån bò: MRVT: “Nhaân haäu \_ Ñoaøn keát”.
 |  Haùt * H neâu
* Moãi tieáng thöôøng coù 3 boä phaän. Tieáng do AÂm ñaàu, vaàn, thanh taïo thaønh.
* Boä phaän vaàn vaø thanh baét buoäc phaûi coù maët. Boä phaän aâm ñaàu khoâng baét buoäc phaûi coù maët.

 + 2 H neâu, lôùp nhaän xeùt. + 2 H laøm baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIEÁNG** | **AÂM ÑAÀU** | **VAÀN** | **THANH** |
| laù | l | a | saéc |

* Lôùp nhaän xeùt.

**Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân**.   H quan saùt H3 SGK* H ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
* H laøm baøi vaøo vôû

Phaân tích caáu taïo töøng tieáng theo sô ñoà.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIEÁNG** | **AÂM ÑAÀU** | **VAÀN** | **THANH** |
| Khoân | Kh | oân | ngang |
| ngoan | ng | oan | Ngang |
| ñoái | ñ | oâi | saéc |
| ñaùp | ñ | ap | saéc |
| ngöôøi | ng | öôi | huyeàn |
| ngoaøi | ng | oai | huyeàn |
| gaø | g | a | huyeàn |
| cuøng | c | ung | huyeàn |
| moät | m | oât | naëng |
| meï | m | e | naëng |
| chôù | ch | ô | saéc |
| hoaøi | h | oai | huyeàn |
| ñaù | ñ | a | saéc |
| nhau | nh | au | ngang |

* 1 H söûa baûng lôùp.
* H ñoïc töøng tieáng, nhaän xeùt, boå sung.
* H ñoïc yeâu caàu baøi.
* H laøm vôû.

 Hai tieáng coù vaàn vôùi nhau trong 2 caâu treân laø: ngoaøi \_ hoaøi (vaàn gioáng nhau: oai ).* Lôùp nhaän xeùt.

Hoaït ñoäng nhoùm.* Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
* H caùc nhoùm thi laøm baøi ñuùng nhanh vaøo giaáy roài daùn baêng dính treân baûng lôùp:

 + Caùc caëp tieáng vaàn vôùi nhau trong khoå thô:choaét \_ thoaét ; xinh xinh \_ ngheânh ngheânh + Caëp coù vaàn gioáng nhau hoaøn toaøn: choaét \_ thoaét ( vaàn : oaét ) + Caëp vaàn gioáng nhau khoâng hoaøn toaøn: xinh xinh \_ ngheânh ngheânh  (vaàn: inh \_ eânh )* H caùc nhoùm nhaän xeùt boå sung.
* H ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
* H caùc nhoùm thaûo luaän, ghi giaáy.

 Hai tieáng vaàn vôùi nhau laø 2 tieáng coù phaàn vaàn gioáng nhau (gioáng nhau hoaøn toaøn vaø khoâng hoaøn toaøn).* H nhaän xeùt, boå sung.
* 2, 3 H ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
* H caùc nhoùm thi giaûi ñuùng giaûi nhanh caâu ñoá baèng caùch vieát ra giaáy, noäp ngay cho GV sau khi ñaõ vieát xong.

 Lôøi giaûi:* Chöõ buùt bôùt ñaàu laø chöõ uùt .
* Ñaàu ñuoâi bôùt heát thaønh chöõ uù .
* Ñeå nguyeân laø chöõ buùt .
* H voã tay.
* Moãi tieáng thöôøng coù 3 boä phaän, ñoù laø: AÂm ñaàu, vaàn, thanh.
* … phaûi coù aâm chính vaø thanh.

VD: A, meï ñaõ veà! + Tieáng A goàm aâm a vaø thanh ngang. + … töông töï neâu caùc tieáng coøn laïi. |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**:

**HĐ 2 Học sinh thi đua giải câu đố./.**

Toaùn

 Không dạy bài này theo CV 3969

 LUYEÄN TAÄP

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

1. **Kieán thöùc :** Giuùp H bieát

- Luyeän tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa 1 chöõ.

 - Laøm quen coâng thöùc tính chu vi hình vuoâng coù ñoä daøi caïnh laø a.

 **2 . Naêng lực** :

- NL tự học, Sử dụng ngôn ngữ, NL sáng tạo, NL giải quyết vấn đề,...

- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn học **.**

 **3. Phẩm chấtä :** Tính chăm học ,ham học Toán, tích cực tham gia học tập,

 tính tö duy khoa học,tính toán cẩn thận.

  **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

**II. CHUẨN BỊ:**

* GV : SGK, 1 hình vuoâng baèng bìa maøu lôùn.
* HS : SGK + vôû baøi taäp + baûng con

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **4’** **1’** **33’** 18’ 15’ **1’** | 1. Khôûi ñoäng :2. Baøi cuõ : **Bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ**.* Toå chöùc cho 2 daõy thi ñua tính giaù trò bieåu thöùc 734 – x vôùi x = 30 , x = 0 , x = 400 , x = 10
* Nhaän xeùt.

3. Giôùi thieäu baøi :  “**Luyeän taäp**.” → Ghi baûng.4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng * **Hoaït ñoäng 1 : OÂn veà tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa 1 chöõ.**
* MT: Reøn cho H caùch tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa 1 chöõ.
* PP: Tröïc quan, ñaøm thoaïi, thöïc haønh.

**KNS: Bieát vaän duïng kieán thöùc vaøo BT**Baøi 1:* Yeâu caàu H quan saùt vaø ñoïc phaàn laøm maãu.
* Neâu giaù trò cuûa bieåu thöùc 6 × a vôùi a = 5?
* Töông töï nhö vaäy vôùi a laø caùc giaù trò 7, 10. Haõy neâu giaù trò cuûa caùc bieåu thöùc coøn laïi.
* Toå chöùc cho H thaûo luaän nhoùm ñoâi laøm tieáp caùc baøi b, c, d.

Baøi 2:* Yeâu caàu H ñoïc ñeà.
* Caùch thöïc hieän baøi 2 töông töï nhö baøi 1 nhöng phöùc taïp hôn.
* Höôùng daãn baøi maãu 35 × 3 + n vôùi n = 7.
* GV nhaän xeùt – choát caùch thöïc hieän.
* Yeâu caàu 4 H leân baûng söûa baøi.

Baøi 3:* Neâu yeâu caàu baøi taäp.
* Yeâu caàu H laøm baøi.
* Toå chöùc thi ñua söûa baøi.
* **Hoaït ñoäng 2: Tính chu vi hình vuoâng.**
* MT: Giuùp H laøm quen coâng thöùc tính chu vi hình vuoâng coù caïnh laø a.
* PP: Tröïc quan, giaûng giaûi, ñaøm thoaïi.
* GV gaén leân baûng hình vuoâng coù caïnh laø a.
* Ñoä daøi cuûa caïnh hình vuoâng laø gì?
* Vaäy chu vi hình vuoâng baèng gì?
* Haõy aùp duïng coâng thöùc ñeå tính chu vi hình vuoâng coù caïnh laø a = 3 cm, a = 5 dm, a = 8 m.
* GV nhaän xeùt cho H nhaéc laïi coâng thöùc cho thuoäc.

5. Toång keát – Daën doø :* Luyeän taäp theâm vaø ghi nhôù coâng thöùc.
* Chuaån bò: Caùc soá coù 6 chöõ soá
 |  Haùt taäp theå.* 2 daõy cöû H tham gia

(moãi daõy 4 em)* Nhaän xeùt.

**Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân, nhoùm.*** H ñoïc phaàn maãu.
* H neâu 6 × 5 = 30.
* H neâu keát quaû.
* H thaûo luaän nhoùm ñoâi, sau ñoù thöïc hieän tính vaø ghi keát quaû vaøo vôû.
* H söûa baøi baèng caùch neâu mieäng keát quaû.
* Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
* H neâu yeâu caàu ñeà.
* 1 H leân baûng thöïc hieän.
* Caû lôùp nhaän xeùt.
* H thöïc hieän vaøo vôû.
	1. 35 × 3 + n vôùi n = 7 ta ñöôïc giaù trò cuûa bieåu thöùc laø 98.
	2. 168 – m × 5 vôùi m = 9 ta ñöôïc giaù trò cuûa bieåu thöùc laø 123.
	3. 237 – (66 + x) vôùi x = 34 ta ñöôïc giaù trò cuûa bieåu thöùc laø 137.
	4. 37 × (18 : y) vôùi y = 9 → giaù trò cuûa bieåu thöùc laø 74.
* H söûa baøi tieáp söùc.
* Vieát vaøo oâ troáng giaù trò bieåu thöùc.
* H laøm baøi vaøo vôû.
* 2 daõy thi ñua söûa baøi nhanh ñuùng.

**Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân.*** caïnh laø a
* P = a × 4.
* H thaûo luaän nhoùm ñoâi.
* H thöïc hieän tính vaøo vôû.
* H thi ñua söûa baøi treân baûng.

a = 3 cm, p = a × 4 = 3 × 4 = 12 (cm)a = 5 dm, p = a × 4 = 5 × 4 = 20 (dm)a = 8 m, p = a × 4 = 8 × 4 = 32 (m)* H nhaän xeùt.
 |

**RÚT KINH NGHIỆM:**

* **Học sinh làm bài: (Mỗi bài một trường hợp) 2(a,c): 4(chọn 1 yêu cầu)/7**
* **Giảm tải: Bài 1( Mỗi bài bỏ bớt 2 trường hợp),2(b,d);3,4(bỏ 2 ý sau)/7,/.**

Ñòa lí

LAØM QUEN VÔÙI BAÛN ÑOÀ.

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

**1. Kieán thöùc:** Naém ñöôïc ñònh nghóa ñôn giaûn veà baûn ñoà. Bieát moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà: teân, phöông höôùng, tæ leä, kí hieäu baûn ñoà….

 **2. Naêng lực :** - NL tự chủ, NL giải quyết vấn đề, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ

- Năng lực đặc thù: Tìm hiểu tự nhiên- xã hội. Quan sát, tìm tòi, khám phá môi trường tự nhiên- xã hội. Vận dụng các kiến thức và địa lý vào thực tiễn.

 **3. Phẩm chấtä** : -Tính tích cực tham gia các hoạt động học tập.

Coù yù thöùc tìm hieåu veà ñòa lí ñaát nöôùc.

  **4/ KNS:** **Không sử dụng tay ướt để cầm các thiết bị điện.** **Khi có sự cố về thiết bị thì phải báo ngay cho người lớn, không tự ý thực hiện.**

 **Hạn chế sử dụng máy tính nhiều sau giờ học vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực.**

 **II. Chuaån bò :**

* GV : Baûn ñoà VN, baûn ñoà Haø Noäi, baûn ñoà töï nhieân VN, baûn ñoà chaâu luïc.
* HS : SGK.

**III. Caùc hoaït ñoäng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOAÏT ÑOÄNG DAÏY** | **HOAÏT ÑOÄNG HOÏC** |
|  **1’** **4’** **1’** **30’** 10’ 12’ 5’3’ **1’** | * 1. Khôûi ñoäng :
	2. Baøi cuõ : Moân Lòch söû vaø Ñòa lí
* Moân Lòch söû vaø Ñòa lí lôùp 4 giuùp em hieåu bieát gì?
* Haõy taû sô löôïc caûnh thieân nhieân vaø ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân nôi em ôû?
* Nhaän xeùt cho ñieåm
	1. Giôùi thieäu baøi :

 **Laøm quen vôùi baûn ñoà**.* 1. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng :
* **Hoaït ñoäng 1 : Khaùi nieäm baûn ñoà.**
* MT: Naém ñöôïc ñònh nghóa ñôn giaûn veà baûn ñoà.
* PP : Tröïc quan, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi.
* GV treo baûn ñoà caùc loaïi leân baûng.
* GV: caùc baûn ñoà naøy laø hình veõ hay hình chuïp? Vì sao em bieát?
* GV yeâu caàu HS chæ vò trí Ñeàn Ngoïc Sôn, Thaùp Ruøa.
* Muoán veõ baûn ñoà cuûa 1 khu vöïc ngöôøi ta laøm nhö theá naøo?
* Baûn ñoà laø gì?

GV coù theå chæ 1 vaøi khu vöïc vaø yeâu caàu HS chæ 1 vaøi khu vöïc* **Hoaït ñoäng 2: Moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà.**
* MT: Bieát moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà: teân, phöông höôùng, tæ leä, kí hieäu baûn ñoà…
* PP: thöïc haønh, ñaøm thoaïi, quan saùt.

**. KNS : Bieát doïc caùc thoâng tin treân baûn ñoà**A/ Teân baûn ñoà: * GV treo baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam
* Cho bieát teân baûn ñoà?

 GV chia 4 nhoùm vaø laøm theo gôïi yù sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teân baûn ñoà | Phaïm vi theå hieän | Thoâng tin chuû yeáu |
|  |  |  |

 Gv cho caùc nhoùm baùo caùo.B/ Phöông höôùng: GV vöøa chæ baûn ñoà vöøa giôùi thieäu: beân phaûi laø höôùng Ñoâng; beân traùi laø höôùng Taây, beân treân laø höôùng Baéc, beân döôùi laø höôùng Nam GV goïi vaøi HS leân chæ laïi caùc höôùng vaø tìm vò trí Haø Noäi, TPHCM treân baûn ñoà.C/ Tæ leä soá:* GV cho HS ñoïc baûn chuù giaûi.
* Ñoïc tæ leä soá ôû hình 2.

 GV choát: tæ leä soá cho ta bieát vuøng ñaát theå hieän treân baûn ñoà nhoû hôn kích thöôùc thaät bao nhieâu laàn.Vduï: 1:20000 nghóa laø treân baûn ñoà ñoïc ñöôïc 1cm thì treân thöïc teá laø 20000cm. GV neâu vaøi tæ leä ñeå HS tìm kích thöôùc treân thöïc teá.D/ Baûng chuù giaûi: Baûng chuù giaûi cho ta bieát gì? GV chæ vaøi kí hieäu ñeå HS neâu teân kí hieäu ñoù.→ GV choát: Moät soá kí hieäu treân baûn ñoà maø chuùng ta vöøa tìm hieåu laø: teân baûn ñoà, phöông höôùng, tæ leä vaø baûng chuù giaûi.* **Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh**
* MT: Ñoïc ñöôïc caùc kí hieäu cuûa moät soá ñoái töôïng ñòa lí treân baûn ñoà vaø veõ ñöôïc caùc kí hieäu.
* PP: Quan saùt, thöïc haønh.
* **. KNS : Bieát doïc caùc thoâng tin treân baûn ñoà**
* GV yeâu caàu HS veõ moät soá kí hieäu cuûa moät soá ñoái töôïng ñòa lí nhö: ñöôøng bieân giôùi quoác gia, nuùi soâng, thuû ñoâ, thaønh phoá, moû khoaùng saûn ….
* Sau ñoù yeâu caàu H laøm vieäc theo caëp ñeå thi ñoá baïn
* Nhaän xeùt tuyeân döông
* **Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá**
* Yeâu caàu H nhaéc laïi khaùi nieäm baûn ñoà?
* Keå moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà?
* Baûn ñoà duøng ñeå laøm gì?
	1. Toång keát – Daën doø:
* Chuaån bò: “Laøm quen vôùi baûn ñoà tieáp theo”.
* Nhaän xeùt tieát hoïc.

  |  Haùt **Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp*** HS quan saùt
* Caùc baûn ñoà laø hình veõ vì … HS traû lôøi.
* HS chæ treân baûn ñoà.
* Chuïp hình khu vöïc ñoù ôû nhieàu vò trí sau ñoù ruùt ngaén theo tæ leä.
* Baûn ñoà laø hình veõ thu nhoû moät khu vöïc hay toaøn boä beà maët traùi ñaát theo caùch nhìn töø treân xuoáng.
* HS quan saùt.
* HS chæ.

**Hoaït ñoäng caù nhaân*** HS quan saùt.
* HS neâu

 Caùc nhoùm thaûo luaän vaø hoaøn thaønh baûng Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo* HS quan saùt.
* HS chæ baûn ñoà
* HS ñoïc
* HS ñoïc
* HS nghe
* HS laëp laïi
* Giaûi thích caùc kí hieäu treân baûn ñoà.
* HS neâu

**Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm ñoâi*** H quan saùt baûng chuù giaûi ôû hình 3 vaø moät soá baûn ñoà khaùc vaø veõ kí hieäu theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân.
* Hai em thi ñoá cuøng nhau: 1 em veõ kí hieäu, 1 em noùi kí hieäu ñoù theå hieän caùi gì.
* H neâu
 |

**RUÙT KINH NGHIEÄM**:

**\_ Các hoạt động , phương pháp diễn ra phù hợp.**

Sinh hoaït

**TUAÀN 1**

**I . MUÏC TIEÂU** :

- Ruùt kinh nghieäm coâng taùc tuaàn qua . Naém keá hoaïch coâng taùc tuaàn tôùi .

- Bieát pheâ vaø töï pheâ . Thaáy ñöôïc öu ñieåm , khuyeát ñieåm cuûa baûn thaân vaø cuûa lôùp qua caùc hoaït ñoäng .

- Hoøa ñoàng trong sinh hoaït taäp theå .

**II. CHUAÅN BÒ** :

- Keá hoaïch tuaàn 2 .

- Baùo caùo tuaàn 1 .

**III. HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP** :

 **1. Khôûi ñoäng** : (1’) Haùt .

 **2. Baùo caùo coâng taùc tuaàn qua** : (10’)

- Caùc toå tröôûng baùo caùo hoaït ñoäng cuûa toå mình trong tuaàn qua .

- Lôùp tröôûng toång keát chung .

- Giaùo vieân chuû nhieäm coù yù kieán .

 **3. Trieån khai coâng taùc tuaàn tôùi** : (20’)

 **4. Sinh hoaït taäp theå** : (5’)

- Tieáp tuïc taäp baøi haùt môùi

- Chôi troø chôi .

 **5. Toång keát** : (1’)

- Haùt keát thuùc .

- Chuaån bò : Tuaàn 2 .

- Nhaän xeùt tieát .

|  |  |
| --- | --- |
| Ngaøy thaùng 9 naêm 2021**KHOÁI TRÖÔÛNG**Trần Thị Hằng | Ngaøy thaùng 9 naêm 2021**P. HIEÄU TRÖÔÛNG** Lê Thị Ngọc Ánh |