**Tuần**: 17 Từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 **KẾ HOẠCH DẠY HỌC - LỚP KN 4**

Đến ngày 3 tháng 1 năm 2020

**Mục tiêu**:

* Học sinh gọi được tên 4 mùa; đặc điểm từng mùa
* Học sinh đọc viết tiếng, từ ứng dụng: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông
* Học sinh nhận biết mệnh giá tờ tiền
* KNS: lau bàn ghế; chuẩn bị bữa ăn sáng “Bánh mì ốp la”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiếng việt giao tiếp** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV – Hoạt động của HS** | **Nhận xét/ghi chú** |
| **Hoạt động 1: trò chuyện**   * Một năm có mấy mùa? * Kể tên các mùa? * Đặc điểm mỗi mùa * Mùa xuân có lễ hội gì? | Quan sát  Ghi nhớ | - Tranh ảnh của mùa  - Biểu tượng đặc điểm từng mùa  - Thiệp chúc tết | Giáo viên dẫn chuyện:  - Học sinh quan sát tranh ảnh  - Học sinh trò chuyện nhóm 2  - Giáo viên nhận xét | - Nhận xét, động viên: Kiệt, Lân, Bảo, Hoàng cần cố gắng |
| **Hoạt động 2: đặt câu hỏi**   * Đây là cái gì? * Dùng để làm gì? * Khi nào cần? * Mua ở đâu? Giá tiền | * Đặt câu hỏi | - Thiệp cưới  - Thiệp tân gia  - Bao lì xì | Hướng dẫn đặt câu hỏi:  - Chọn thiệp  - Chọn bạn  Đặt câu hỏi -> đổi vai  Giáo viên nhận xét  Học sinh nhận xét | Nhận xét, động viên: Kiệt, Lân, Bảo, Hoàng cần cố gắng |
| **Hoạt động 3: đọc viết**   * Đọc hình * Đọc chữ   - Viết | - Đọc  - Viết |  | Thực hành:  - Đọc hình -> mô tả chi tiết mùa  - Đọc chữ  - Viết (nhìn viết thiệp; nghe viết)  - Tô màu thiệp | Nhận xét, động viên: Kiệt, Lân, Bảo, Hoàng cần cố gắng. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toán chức năng** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- Hoạt động của học sinh** | **Nhận xét/Ghi chú** |
| Hoạt động 1: nhận biết  - Nhận dạng số  - Nhận dạng màu sắc  - Nhận dạng kích cỡ | * Quan sát * Ghi nhớ * Phân biệt | * Tờ tiền mệnh giá   1000đ  2000đ  5000đ  10.000đ | * Giáo viên hướng dẫn   + Học sinh quan sát tờ tiền  + Học sinh nhận xét số, màu, kích cỡ  + So sánh  - Giáo viên nhận xét | - Nhận xét, động viên: Kiệt, Lân, Bảo, Hoàng cần cố gắng |
| Hoạt động 2: So sánh  - Đọc mệnh giá tiền  - So sánh mệnh giá (1-1) | * So sánh |  | Học sinh đọc tờ tiền theo yêu cầu  + Học sinh lấy đúng tờ tiền theo yêu cầu  + So sánh mệnh giá các tờ tiền | Nhận xét, động viên: Kiệt, Lân, Bảo, Hoàng cần cố gắng |
| Hoạt đông 3: xếp tiền  - từ bé -> lớn  - từ lớn -> bé  Xếp theo mệnh giá | * Củng cố |  | Xếp tiền:  - Xếp từ bé -> lớn  - Xếp từ lớn -> bé | Nhận xét, động viên: Kiệt, Lân, Bảo, Hoàng cần cố gắng. |
| **Làm bếp/Mua bán** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- Hoạt động của học sinh** | **Nhận xét/Ghi chú** |
| Hoạt động 1: Chuẩn bị bữa sáng: bánh mì ốp la | Tự phục vụ |  | Hướng dẫn:  - Chọn nguyên liệu: bánh, trứng, xì dầu, tương ớt  - Làm ốp la  - Hoàn thành sản phẩm  Giáo viên nhận xét |  |
| Hoạt động 2: làm bàn ghế (kĩ năng sống) | Tập trung chú ý |  | Học sinh làm bàn ghế:  Chọn dụng cụ  Thực hiện theo yêu cầu  Giáo viên nhận xét |  |