**NỘI DUNG KIẾN THỨC KỸ NĂNG**

**TUẦN 21**

Môn : **TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN Tuần : 21** Bài :  ***ÔNG TỔ NGHỀ THÊU***

**I.Mục tiêu :**

 **Tập đọc** :

-Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ .

-Hiểu ND : Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh , ham học hỏi , giàu trí sáng tạo ( Trả lời được các CH trong SGK )

**II. Thực hành :**

Học sinh đọc bài SGK trang 22-23.

 Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào?

 Nhờ chăm chỉ học tập, Trần Quốc Khái đã thành đạt như thế nào?

 Khi Trần Quốc Khái đi sứ Trung Quốc, vua Trung Quốc đã nghĩ ra cách gì đểthử tài sứ thần Việt Nam?

 Ở trên lầu cao, Trần Quốc Khái đã làm gì để sống?

 GV giải nghĩa thêm: “Phật trong lòng” – Tư tưởng của Phật ở trong lòng mỗi người, có ý mách ngầm Trần Quốc Khái: có thể ăn bức tượng.

 Trần Quốc Khái đã làm gì để không bỏ phí thơì gian?

 Trần Quốc Khái đã làm gì để xuống đất bình an vô sự?

 Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu?

 Nội dung câu chuyện nói điều gì?

Môn : **TẬP ĐỌC Tuần : 21**

 Bài :  ***BÀN TAY CÔ GIÁO***

**I.Mục tiêu :**

-Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ.

-Hiểu ND: Ca ngợi đơi bàn tay kì diệu của cơ giáo. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK; th

 ***Hoạt động 1*** : Luyện đọc:

 -Đọc diễn cảm bài thơ:Nhấn giọng những từ thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo, mầu nhiệm của bàn tay cô giáo: thoắt cái, xinh quá, mềm mại, rất nhanh, điều lạ , bàn tay …

 -/GV hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

 -Đọc từng dòng thơ

-Đọc từng đoạn

+ GV giúp HS hiểu từ mới: phô.

+Giải nghĩa lại từ mầu nhiệm

\*/***Hoạt động 2*** :Hướng dẫn HS tìm hiểu bài:

 -Cả lớp đọc thầm từng khổ thơ, trả lời lần lượt từng câu hỏi:

+Từ mỗi tờ giấy, cô giáo đã làm ra những gì ?

 +Em hiểu hai dòng thơ cuối bài như thế nào?

-GV chốt lại: Bàn tay cô giáo khéo léo, mềm mại, như có phép mầu nhiệm. Bàn tay cô đã mang lại niềm vui và bao điều kì lạ cho các em HS. Các em đang say sưa theo dõi cô gấp giấy, cắt dán giấy để tạo nên cả một quang cảnh biển thật đẹp lúc bình minh.

 Môn : **CHÍNH TẢ Tuần : 21**

 Bài :  ***ÔNG TỔ NGHỀ THÊU***

 **I.Mục tiêu :**

-Nghe-viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

-Làm đúng BT2 a/b

**II . Viết bài :**

-Viết các từ khó cần viết đúng vào nháp.

-Phụ huynh đọc cho con viết : Đoạn 1 : Hồi còn nhỏ ... triều đinh nhà Lê “

Môn : **CHÍNH TẢ Tuần : 21**

 Bài :  ***BÀN TAY CÔ GIÁO***

**I-Mục tiêu:**

 -Nhớ-viết đúng bài CT; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 4 chữ.

-Làm đúng BT2 a/b

**II . Viết bài :**

-Viết các từ khó cần viết đúng vào nháp.

-Phụ huynh đọc cho con viết : Cả bài trang 25 sách TV 3 tập 2

 Môn : **TOÁN Tuần : 21**

 Bài :  ***LUYỆN TẬP***

**I.Mục tiêu :**

 -Biết cộng nhẩm các số tròn trăm , tròn nghìn có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính .

- *Lưu ý : HS làm BT 1, 2, 3, 4 .*

II. Thực hành : Hs làm bài vào nháp

**+Bài 1:** GV viết lên bảng phép cộng 4000+3000 và yêu cầu HS phải tính nhẩm.Cho HS tự nêu cách cộng nhẩm, rồi GV giới thiệu cách cộng nhẩm như SGK(4 nghìn +3 nghìn=7 nghìn, vậy: 4000+3000=7000). Cho HS nêu lại cách cộng nhẩm.

5000 + 1000 =

6000 + 2000 =

4000 + 5000 =

8000 + 2000 =

-Cho HS tự làm bài tiếp rồi chữa bài.

**+Bài 2 :**

-GV viết lên bảng phép cộng 6000+500 và yêu cầu HS phải tính nhẩm.

300 + 4000 =

2000 + 400=

9000 + 900 =

600 + 5000 =

7000 + 800 =

-Nên cho HS tự lựa chọn cách tính thích hợp trong các cách nhẩm như trên rồi theo đó mà làm tiếp các bài cộng nhẩm và chữa bài.

 **+Bài 3** : Đặt tính rồi tính

a/ 2541 + 4238 b/ 4827 + 2634

 5348 + 936 805 + 6475

Yêu cầu HS tự làm vào vở

**+Bài 4:**Yêu cầu HS đọc đề bài

Một cửa hàng buổi sáng bán được 432 lít dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu ?

**Bài sửa**

 Bài 2 : HS làm bài vào vở và sửa bài

 2000 + 400 = 2400

 9000 + 900 = 9900

300 + 4000 = 4300

600 + 5000 = 5600

7000 + 800 = 7800

-Nhận xét chữa bài .

**Bài 3 :**

 2541 5348 4827 805

+ 4238 + 936 + 2634 + 6475

 6779 6284 7461 7280

**Bài 4 :**

 Tóm tắt

Buổi sáng : 432 l dầu

Buổi chiều : gấp đôi buổi sáng lít dầu

Giải

Số lít dầu buổi chiều bán được là được là:

 432 x 2 =864 ( lít )

Cả hai buổi bán được là được là:

 864 + 432 = 1296 (lít )

 Đáp số: 12 96 lít dầu

 Môn : **TOÁN Tuần : 21**

 Bài :  ***PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10.000***

**I.Mục tiêu :**

 Biết trừ các số trong phạm vi 10 000 ( bao gồm đặt tính và tính đúng )

-Biết giải toán có lời văn ( có phép trừ các số trong phạm vi 10 000 )

-*Lưu ý : HS làm BT 1, B2 b , 3 , 4..*

**II .Các hoạt động dạy học chủ yếu :**

***Hoạt động 1*** : HD HS tự thực hiện phép trừ 8652 -3917

-GV nêu phép trừ 8652 - 3917 = ?

- GV cho HS tự nêu cách thực hiện phép tính trừ.

- GV gợi ý để HS tập nêu quy tắc trừ

các số có đến bốn chữ số.

 +GV nêu qui tắc :

+Muốn trừ số có bốn chữ số cho số có đến bốn chữ số ta làm thế nào?

.- HS nêu cách đặt tính và tính

- HS lên bảng tự đặt tính và tính, HS khác theo dõi, bổ sung nếu cần.

- Vài HS nêu lại cách tính và tự viết hiệu của phép trừ:

 8652 - 3917 = 4735

-Muốn trừ số có ,….; rồi viết dấu trừ, kẻ vạch ngang và trừ từ phải sang trái.

-HS nhắc lại nhiều lần

***Hoạt động 2*** : Thực hành:

 +**Bài 1**: - Cho HS đọc đề bài và tự làm vào vở

+**Bài 2b**: HS làm BT 2b

Cho HS đọc yêu cầu của bài và tự làm bài.

-GV quan sát giúp đỡ những HS còn lúng túng.

- Gv nhận xét.

+**Bài 3:**

-Yêu cầu HS đọc đề toán

-1 HS tóm tắt bài toán bằng lời rồi giải.

- GV nhận xét, HS sửa vào vở.

 **+Bài 4:**Cho hs đọc y/c bài tập

**Bài sửa**

2/- Tính

- 1 HS làm bài bảng, HS cả lớp làm vào vở và sửa bài.

 6385 7563 tương tự hs thực hiện

 - 2927 -4908

 3458 2655

- Đặt tính rồi tính.

- 1 HS làm bài bảng, cả lớp làm vào vở và sửa bài.

 9996 2340

 -6669 - 512

 3327 1828

3/ Tóm tắt

 Có : 4283 m vải

 Bán:1635 m vải

 Còn: ? m vải

 Giải

 Số mét vải cửa hàng còn là:

 4283 – 1635 = 2648 (m)

 Đáp số:2648 mét vải

 4/-HS kẻ đoạn thẳng , xác định trung điểm

 Môn : **TOÁN Tuần : 21**

 Bài :  ***LUYỆN TẬP***

**I.Mục tiêu :**

-Biềt trừ nhẩm các số tròn trăm , tròn nghìn có đến bốn chữ số .

-Biết trừ các số có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính .

*- Lưu ý : HS làm BT 1, 2, 3, Bài 4 giải được một cách .*

**II.Các hoạt động dạy học chủ yếu :**

***Hoạt động 1*** : GV hướng dẫn HS thực hiện trừ

nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm

 **+Bài 1**:

 +GV viết lên bảng phép trừ

 8000 - 5000 và yêu cầu HS phải tính nhẩm.

 -Cho HS tự nêu cách trừ nhẩm

 -GV giới thiệu cách trừ nhẩm như SGK

 (8 nghìn - 5 nghìn = 3 nghìn,

 +Vậy: 8000 – 5000 = 3000).

-Cho HS nêu lại cách trừ nhẩm.

-Cho HS tự làm bài tiếp rồi chữa bài.

**+Bài 2:**

 -Yêu cầu HS tự làm vào vở

 +**Bài 3**:Yêu cầu HS đặt tính rồi tính

-Gọi 4HS lên bảng tính

+**Bài 4 :** HS giải bằng 1 cách

-HD hs cách giải

**Bài sửa**

 Bài 1 :-HS tính nhẩm.

-HS nêu lại cách trừ nhẩm.

Bài 2 :

-HS làm bài vào vở và sửa bài

3600 – 600 = 3000 ; 6200 – 4000 = 2200

7800 – 500 = 7300 ; 4100 – 1000 = 3100

9500 – 100 = 9400 ; 5800 – 5000 = 800

Bài 3 :

 7284 9061 6473 4492

- 3528 - 4503 - 5645 - 833

 3756 4458 828 3659

Bài 4 :

 \***Cách 1**

 Giải

 Số kg muối chuyển đi hai lần được là:

 2000 + 1700 = 3700 (kg)

 Số kg muối còn lại là:

 4720 – 3700 = 1020(kg)

 Đáp số: 1020 kg muối

 \***Cách 2**

 Số kg muối còn lại sau khi chuyển đi lần thứ nhất là :

 4720 – 2000 = 2720(kg)

 Số kg muối còn lại là:

 2720 – 1700 = 1020 (kg)

 Đáp số: 1020 kg muối

Môn : **TOÁN Tuần : 21**

 Bài :  ***LUYỆN TẬP CHUNG***

**I.Mục tiêu :**

 --Biết cộng, trừ (nhẩm và viết ) các số trong phạm vi 10 000.

- Giải bài toán bằng hai phép tính và tìm thành phần chưa biết của phép cộng , phép trừ .

*-Lưu ý : hs làm bài tập 1 Cột 1, 2 ) BT 2 , 3 , 4 .*

 ***II* Các hoạt động dạy học chủ yếu :**

**+Bài 1**: Tính nhẩm

-Cho HS tự làm và nêu kết quả .

+**Bài 2:**

Yêu cầu HS tự làm vào vở và sửa bài.

**+Bài 3:**

-Yêu cầu HS đọc đề bài

-HS giải bài toán

+**Bài 4**:Tìm x

-GV yêu cầu HS nhắc lại cách tìm số hạng chưa biết, số trừ và số bị trừ chưa biết.

-Yêu cầu HS tự làm vào vở

Bài sửa :

Bài 1 :

- HS tiếp nối nhau thực hiện tính nhẩm

Bài 2 :

a/ 6924 5718 b/ 8493 4380

 + 1536 + 636 - 3667 - 729

 8460 6354 4826 3651

Bài 3 :

-1HS lên bảng giải, cả lớp làm vào vở

 Giải

Số cây đội đã trồng thêm là:

 948 : 3 = 316 (cây )

Số cây đội trồng được tất cả là:

 948 + 316 = 1264 ( cây )

 Đáp số: 1264 cây

Bài 4 :

-HS nêu cách tìm số hạng, số trừ và số bị trừ.

-HS làm vào vở

a/ x + 1909 = 2050 b/ x – 586 = 3705

 x = 2050 – 1909 x = 3705 + 586

 x = 141 x = 4291

c/ 8462 – x = 762

 x = 8462 – 762

 x = 7700

Môn : **TOÁN Tuần : 21**

 Bài :  **THÁNG – NĂM**

**I.Mục tiêu :**

 -Biết các đơn vị đo thời gian : tháng , năm .

-Biết một năm có 12 tháng ; biết tên gọi các tháng trong năm ; biết số ngày trong tháng ; biết xem lịch .

*-Lưu ý : BT 1, 2 sử dụng tờ lịch cùng với năm học*

**Các hoạt động dạy học chủ yếu**

**\**Hoạt động 1*** : Giới thiệu các tháng trong năm và số ngày trong từng tháng

 a/ Giới thiệu tên gọi các tháng trong năm.

-GV treo tờ lịch năm ....... trong năm,ghi các ngày trong từng tháng”

-GV cho HS quan sát tờ lịch năm 2020 và hỏi:

+Một năm có bao nhiêu tháng?

+GV ghi tên các tháng lên bảng

+Gọi vài học sinh nhắc lại.

 b/ Giới thiệu số ngày trong từng tháng

-GV hướng dẫn HS quan sát phần lịch tháng 1 trong tờ lịch năm 2020 và hỏi:

+Tháng 1 có bao nhiêu ngày?

+GV nhắc lại và ghi lên bảng

+Tương tự GV hỏi đến tháng 12

+Riêng đối với tháng 2 GV lưu ý HS: tháng 2 năm 2019 có 28 ngày, nhưng tháng 2 năm 2020 có 29 ngày. Vì vậy tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

+ Cho HS nhắc lại số ngày trong từng tháng.

\*Chú ý: Cho HS tính số ngày trong tháng bằng hai nắm tay .

III Thực Hành :

-HS làm các bài tập trang 108