|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3  **TRƯỜNG TIỂU HỌC**  **TRẦN QUANG DIỆU** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Quận 3*, *ngày 01 tháng 4 năm 2016* |

**KẾ HOẠCH TRIẾN KHAI NGHỊ QUYẾT**

**TUẦN 30 - 31**

Thành phần: 3/3 GV cùng 6 cô giáo sinh

Địa điểm: Phòng GV

Thời gian: 14 giờ

1. **PHỔ BIẾN VĂN BẢN CỦA PGD – BGH :**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TUẦN 28+ 29:**
   * + Rút kinh nghiệm tiết dạy xoay vòng:

+ Cô Thủy: Môn Toán: Tiết 134: Diện tích hình thoi

* 17,5 điểm Khá

+ Cô Phương Anh: Môn Toán: Tiết 134: Diện tích hình thoi

* 17,5 điểm Khá

+ Cô Thu: Môn Toán 136: Luyện tập chung

* 18,5 điểm Tốt

1. **THỐNG NHẤT NỘI DUNG BÀI DẠY TUẦN 30 + 31:**

1/ **Chính tả:**

* Tiết 30: Đường đi Sa Pa (Nhớ - viết)
  + - * HĐ 1: PP cá thể hóa
      * HĐ 2: Thực hành cá nhân (BT 2, 3/116)
* Tiết 31: Vương quốc vắng nụ cười
* HĐ 1: HĐ cá nhân
* HĐ 2: Thực hành (BT2a-b)

**2/Kĩ thuật:**

* Tiết 30: Lắp xe nôi
  + - * Trình bày sản phẩm GD KNS – Liên hệ
* Tiết 31: Lắp ô tô tải
  + - * HĐ 1: TL nhóm 6
      * HĐ 2: HĐ cá nhân - Thực hành

**3/ Lịch Sử:**

* Tiết 30: Những chính sách về kinh tế, văn hóa của vua Quang Trung.
  + - * HĐ 1: PP BTNB
      * HĐ 2: Nhóm đôi – KNS – HCM.
      * Bài học:

\*Kinh tế:

+ Ban chiếu khuyến nông.

+ Cho đúc tiến mới, mở cửa biên giới, trao đổi hàng hóa, mua bán với nước ngoài.

\*Giáo dục:

+ Dịch sách chữ Hán, chữ Nôm. Chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia.

+ Ban bố chiếu lập học, xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu.

* Tiết 31: Nhà Nguyễn thành lập
  + - * HĐ 1: Nhóm 6
      * HĐ 2: HĐ cá nhân. KNS – Liên hệ.
      * Bài học:

1/ Hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn:

+ Quang Trung mất

+ Triều Tây Sơn suy yếu

* Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn, lập nên nhà Nguyễn.

2/ Sự thống trị của nhà Nguyễn:

+ Mọi quyền hành đều do vua quyết định.

+ Bộ luật Gia Long ra đời.

+ Đời sống nhân dân dưới thời Nguyễn cực khổ.

**4/ Tập làm văn:**

* Tiết 59: Luyện tập quan sát con vật
  + - * HĐ 1: PP trực quan – sơ đồ tư duy
      * HĐ 2: HĐ nhóm đôi.
      * HĐ 3: HĐ cá nhân
* Tiết 60: Điền vào giấy tờ in sẵn
  + - * HĐ 1: HĐ cá nhân (BT1)
      * HĐ 2: Nhóm đôi KNS – Bộ phận
* Tiết 61: LT miêu tả các bộ phận của con vật
  + - * HĐ 1: TL nhóm 6
      * HĐ 2: Quan sát - HĐ cá nhân GDKNS – Liên hệ
* Tiết 62: LT xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
  + - * HĐ 1: Nhóm đôi – Quan sát
      * HĐ 2: HĐ cá nhân KNS – Liên hệ

**5/ Địa lí:**

* Tiết 30: Thành phố Huế
* Bài học: Thành phố Huế:

+ Là kinh đô của nước ta thời Nguyễn

+ Thiên nhiên đẹp với nhiều công trình kiến trúc cổ

+ Thu hút nhiều khách du lịch.

* Tiết 31: Thành phố Đà Nẵng
* HĐ 1: TL nhóm 4
  + - * HĐ 2: TL nhóm 2
* HĐ 3: TL nhóm 4 GDKNS – Liên hệ
  + - * Bài học:

+ Vị trí: Nằm ở phía Nam đèo Hải Vân, bên sông Hàn.

+ Kinh tế: TP cảng lớn, đổi mới của nhiều tuyến đường giao thông.

+ Trung tâm CN, địa điểm du lịch.

**6/ Đạo đức:**

* Tiết 30: Bảo vệ môi trường
  + - * HĐ 1: Cá nhân
      * HĐ 2: Nhóm 2 – Xử lí tình huống
* Tiết 31: Bảo vệ môi trường – Thực hành
  + - * NDGT: Không chọn phương án phân vân
      * HĐ 1: TL nhóm 2
      * HĐ 2: Thực hành

**7/ Khoa học:**

* Tiết 59: Nhu cầu khoáng chất của thực vật
  + - * HĐ 1: HĐ nhóm
      * HĐ 2: HĐ cả lớp GDMT và KNS – Bộ phận
      * Bài học:

Mỗi cây khác nhau cần các loại chất khoáng khác nhau.

Mỗi cây hoặc mỗi giai đoạn phát triển khác nhau, nhu cầu về chất khác nhau.

* Tiết 60: Nhu cầu không khí của thực vật
  + - * HĐ 1: HĐ nhóm
      * HĐ 2: HĐ cả lớp GDMT và KNS – Bộ phận
      * Bài học:

Quá trình hô hấp: lấy oxi => thải ra khí cacbonic.

Quá trình quang hợp: lấy cacbonic => thải ra oxi.

Thực vật cần khí oxi cho quá trình hô hấp.

* Tiết 61: Trao đổi chất ở thực vật
  + - * HĐ 1: HĐ cá nhân GDMT – Liên hệ
      * HĐ 2: TL nhóm 2
      * Bài học:

+ Sơ đồ trao đổi khí trong hô hấp thực vật.

+ Sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật (SGK).

* Tiết 62: Động vật cần gì để sống?
* HĐ 1: HĐ nhóm
  + - * HĐ 2: HĐ nhóm GDMT – Liên hệ
* Bài học:

+ Động vật cần: Nước, thức ăn, không khí, ánh sáng.

**8/ Tập đọc:**

* Tiết 59: Hơn 1 nghìn ngày vòng quanh Trái Đất
  + - * HĐ 1: Rèn đọc cá nhân
      * HĐ 2: TL nhóm 2 ( câu 1; 3)
* Tiết 60: Dòng sông mặc áo
  + - * HĐ 1: Rèn đọc cá nhân
      * HĐ 2: TL nhóm 2
* Tiết 61: Ăng-co Vát
  + - * HĐ 1: Rèn đọc cá nhân
      * HĐ 2: Tìm hiểu bài (nhóm đôi)
* Tiết 62: Con chuồn chuồn nước
  + - * HĐ 1: Rèn đọc cá nhân
      * HĐ 2: Tìm hiểu bài (nhóm đôi)

**9/ Kể chuyện:**

* Tiết 30: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
  + - * HĐ 1: Sắm vai
      * HĐ 2: HĐ cá nhân – KNS – Bộ phận
* Tiết 31: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia: **Giảm tải -** **không dạy**

**10/ Luyện từ và câu:**

* Tiết 59: MRVT: Du lịch, thám hiểm (tt)
  + - * HĐ 1: TL nhóm 4
      * HĐ 2: Thực hành - HĐ cá nhân
      * BT: 1; 2; 3/117
* Tiết 60: Câu cảm
* HĐ 1: HĐ cá nhân
* HĐ 2: TL nhóm 2 - Trực quan
* HĐ 3: Thực hành – Luyện tập
* BT: 1; 2; 3/121
* Tiết 61: Thêm trạng ngữ cho câu
* HĐ 1: TL nhóm 4
* HĐ 2: Thực hành GDKNS – Bộ phận
* BT: 1; 2
* Tiết 62: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
* HĐ 1: TL nhóm 2
* HĐ 2: Thực hành GDKNS – Liên hệ
* BT: 1; 2

**11/ Toán:**

* Tiết 146: Luyện tập chung
  + - * BT: 1; 2; 3/ 153
      * GV cần cho HS phân biệt 2 dạng toán Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu, tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số.
* Tiết 147: Tỉ lệ bản đồ
  + - * BT: 1; 2/ 154
* Tiết 148: Ứng dụng tỉ lệ bản đồ
  + - * BT: 1; 2/ 156
* Tiết 149: Ứng dụng tỉ lệ bản đồ (tt)
  + - * BT: 1; 2/ 158
* Tiết 150: Thực hành
  + - * BT: 1/158
* Tiết 151: Thực hành (tt)
* BT: 1/ 159 GDKNS- Liên hệ
* Tiết 152: Ôn tập STN
  + - * BT: 1; 3a; 4/ 160
* Tiết 153: Ôn tập STN (tt)
  + - * BT: 1 (dòng 1; 2); 2; 3/ 161
* Tiết 154: Ôn tập STN (tt)
* BT: 1; 2; 3/ 161
* Tiết 155: Ôn tập về các phép tính với STN
* BT: 1 (dòng 1; 2); 2; 4 (dòng 1); 5/ 162

**12/ Sinh hoạt chủ nhiệm:**

* Tiết 30: GD Nha học đường (tt).
* Tiết 31: Giáo dục Mắt học đường: Cận thị là gì?

1. **CÔNG TÁC KHÁC:**

Thống nhất 1 số bài ôn tập cuối kì II – Khối 4:

1/ Tập đọc:

* Con sẻ T90
* Trăng ơi … từ đâu đến? T107
* Dòng sông mặc áo T 118
* Ăng – co – vát T123
* Vương quốc vắng nụ cười T132

2/ Khoa học: 7 bài:

Bài 39, 47, 49, 50, 57, 61, 62.

3/ / Lịch sử: 5 bài:

Bài 17, 21, 24, 18, 26.

4/ Địa lý: 5 bài:

Bài 19, 21, 22, 27, 28.

5/ Tập làm văn: Tả con vật

6/ Toán:

* Dạng tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
* Đổi các số đo thời gian, diện tích
* Tính + - x : phân số.
* Tìm X, tính giá trị biểu thức.
* Hình thoi, hình bình hành.

7/ Chính tả:

* Chọn bài trong sách giáo khoa.

8/ Đọc thầm:

* Chọn bài trong sách giáo khoa.
  + - Giáo viên soạn đề kiểm tra cuối kì 2 các môn nộp cho Hiệu phó.
    - Tất cả các thành viên trong khối thống nhất 100% với các nội dung trên.

Thư ký GVCN 4/1 Khối Trưởng

Kiều Thị Ngọc Thủy Nguyễn Phương Anh Vũ Thị Ngọc Thu