**Tuần**: 04 Từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 **KẾ HOẠCH DẠY HỌC - LỚP KN 4**

Đến ngày 2 tháng 10 năm 2020

**Mục tiêu**:

* HS nói được tên các bạn trong lớp, khác lớp
* HS đọc, viết tiếng từ ứng dụng theo chủ đề ‘bạn bè”
* HS biết đếm số lượng theo yêu cầu
* HS ôn 2 động tác ngồi thẳng lung, đưa thẳng tay

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**   * Kể tên các bạn trong lớp, khác lớp. * Kế tên các bạn gần nhà * Trò chơi “ bắn tên” | * Nói, diễn đạt * Lắng nghe * Luân phiên | * Tranh ảnh về bạn bè | * Giáo viên dẫn chuyện   + HS khá làm mẫu  + HS làm theo  + HS nhận xét  + Giáo viên nhận xét | Giáo viên hỗ trợ |
| **Hoạt động 2: đặt câu hỏi**   * Bạn thích chơi gì? * Bạn thích học gì? * Bạn thích làm gì? | * Đặt câu hỏi * Nhận xét | * Tranh anh về nghề nghiệp * Tranh ảnh về hoạt động. | * HS quan sát ảnh * HS đọc câu hỏi * HS đặt câu hỏi ( cá nhân, nhóm) | Giáo viên hỗ trợ |
| **Hoạt động 3: đọc viết**   * Đọc chữ * Đọc hình * Nhìn viết * Nghe viết | * Đánh vần * Đọc trơn * Đọc hiểu * Viết |  | * HS thực hiện theo yêu càu | Giáo viên hỗ trợ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: đếm**   * Nhận biết số * Đếm số lượng theo yêu cầu * Đếm bớt s/lượng | * Đọc đếm số lượng * Ghép tương ứng | * Thẻ số * Que tính | * Học sinh nhận biết thẻ số * Học sinh đếm số lượng theo yêu cầu * Học sinh đếm bớt số lượng theo yêu cầu | Nhận xét, động viên |
| **Hoạt động 2: ghép**   * Đếm bớt số lượng theo yêu cầu * Ghép số/ số lượng | * So sánh thêm (+), bớt (-) |  | * Học sinh so sánh số lượng của 2 nhóm * Học sinh nhận xét ít/ nhiều * Giáo viên nhận xét |  |
| **Hoạt động 3: củng cố**   * Trò chơi “ đi chợ” | * Tự điều chỉnh * Hợp tác | * Đồ dùng học tập | * Hướng dẫn chia nhóm * Các nhóm thực hiện theo yêu cầu * GV nhận xét | Giáo viên hỗ trợ |
| **Làm bếp/Mua bán: làm nước chấm đơn giản** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- Hoạt động của học sinh** | **Nhận xét/Ghi chú** |
| Hoạt động 1: Tìm hiểu  - Nước mắm  - Xì dầu  - Các loại nước sốt | Gíác quan  Phân biệt | Chai nước mắm  Chai xì dầu  Chai xí muội | - HS quan sát, nghe, ngửi, nem nếm | Giáo viên hỗ trợ |
| Hoạt động 2: Thực hành  - Chọn theo yêu cầu  - Làm được chén nước chấm theo yêu cầu | Vận động tinh thần  - Kết hợp giữa tay và mắt |  | - Học sinh thực hành theo nhóm  - Giáo viên nhận xét |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dosaho** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- Hoạt động của học sinh** | **Nhận xét/Ghi chú** |
| **Hoạt động 1**   * Ổn định chỗ ngồ * Tập thở | * Ý thức kỷ luật * Tập trung chú ý | Chiếu, thảm | * Ổn định chỗ ngồi * Thở bụng ( hít thở ra) |  |
| **Hoạt động 2**  Ôn 2 động tác  Thẳng lung, đưa tay | * Tự điều chỉnh |  | * Giáo viên làm mẫu   + Tư thế ngồi thẳng lung đúng  + Tư thế đưa thẳng tay đúng   * Học sinh làm theo |  |
| **Hoạt động 3**   * Tập thư giản | * Cảm nhận |  | Trò chơi “ Đi tàu hỏa”   * Xếp hàng * Động tác liên kết * Xoay chiều   Giáo viên nhận xét |  |