**Tuần**: 13 Từ ngày 25 tháng 11 năm 2020 **KẾ HOẠCH DẠY HỌC - LỚP KN 4**

Đến ngày 29 tháng 11 năm 2020

**Mục tiêu**: Toán: Thời gian. Tìm hiểu thời gian trong ngày. Đơn vị đo thời gian “Giờ”

- Tiếng Việt giao tiếp chủ đề “Ông bà cha mẹ”

- Chuẩn bị bàn ăn

- Làm bếp “Cơm chiên”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**   * Nhà em có mấy người * Kể tên * Nói về nghề nghiệp những người trong gia đình | * Nói, trình bày * Liệt kê * Cảm xúc | * Tranh ảnh về gia đình; nghề nghiệp | * Giáo viên dẫn chuyện => học sinh tham gia * Học sinh nói về gia đình * Học sinh nói về nghề nghiệp | - Nhận xét, động viên: Kiệt, Lân, Bảo, Hoàng cần cố gắng |
| **Hoạt động 2: chọn Nên/ Không nên:**   * Nên: yêu thương, giúp đỡ, vui vẻ, yên lặng, nhường nhịn. * Không nên: gây gỗ, bực tức, làm ồn, lười biếng * Tại sao? | * Ra quyết định * Thể hiện cảm xúc | Tranh ảnh về sinh hoạt trong gia đình  Chăm sóc người ốm, giúp đỡ | * Giáo viên chia 2 nhóm   + Học sinh chọn tranh  + Học sinh gắn tranh theo yêu cầu  + Học sinh nói về các bức tranh  + Giáo viên nhận xét | Nhận xét, động viên: Kiệt, Lân, Bảo, Hoàng cần cố gắng |
| **Hoạt động 3: đọc viết**   * Đọc hình * Đọc chữ * Đọc hiểu * Viết | * Đọc hiểu |  | Thực hành   * Học sinh đọc hình, mô tả chi tiết trong tranh * Học sinh đọc chữ: yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ * Học sinh viết (nhìn, viết) * Tô màu | 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: giới thiệu**   * Đồng hồ treo tường * Đồng hồ đeo tay * Đồng hồ để bàn | * Nhận xét * Quan sát | * Đồng hồ treo tường * Đồng hồ để bàn | Giáo viên hướng dẫn học sinh:  - Quan sát các loại đồng hồ  - Nêu chi tiết tên đồng hồ  - So sánh giống, khác nhau trên 3 loại đồng hồ | * Nhận xét, động viên: Kiệt, Lân, Bảo, Hoàng cần cố gắng |
| **Hoạt động 2: trải nghiệm**  - Thời gian 1 giây  - Thời gian 1 phút  - So sánh giây/ phút | * So sánh | * Đồng hồ đeo tay * - Hạt đậu | * Trò chơi “đếm hạt đậu” * Đếm 1 giây * Đếm 1 phút * So sánh thời gian - So sánh số hạt đậu | Nhận xét, động viên: Kiệt, Lân, Bảo, Hoàng cần cố gắng |
| **Hoạt động 3**: Củng cố  - Gọi tên đơn vị đo thời gian | * Ghi nhớ |  | * Giáo viên hướng dẫn học sinh gọi tên:   + Chỉ kim giờ  + Chỉ kim phút  + Chỉ kim giây | 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 nguyên liệu  - Thực hành  - Trình bày sản phẩm | - Sắp xếp  - Khéo léo  - Ghi nhớ | - Củ quả đóng gói  - Cơm  - Hành, tỏi  - Xì dầu, mắm  - Dầu | Hướng dẫn học sinh chọn nguyên liệu  - Học sinh lấy đúng nguyên liệu theo yêu cầu  - Thực hành chiên  - Hoàn thành sản phẩm | Giáo viên hỗ trợ |
| **Hoạt động 2:**  - Chuẩn bị bàn ăn | Thực hành đếm |  | Hướng dẫn chuẩn bị bàn trước khi ăn  - Đếm số người  - Xác định dụng cụ để chọn dọn ăn (đũa/ muỗng)  - Sắp xếp hợp lý | Giáo viên hỗ trợ |
| **Hoạt động 3:**  - Tập động tác vai  - Lưng  - Cổ | - Căng cơ  - Thư giãn |  | Tập cá nhân  Tập nhóm đôi | Giáo viên hỗ trợ |