**Tuần**: 03 Từ ngày 21 tháng 9 năm 2020 **KẾ HOẠCH DẠY HỌC - LỚP KN 4**

Đến ngày 25 tháng 9 năm 2020

**Mục tiêu**:

* HS trò chuyện được về chủ đề “ Bạn bè”
* HS đọc viết được 1 số câu ứng dụng về chủ đề “ bạn bè”
* HS đém được số lượng trong phạm vi 30
* HS đưa tư thế thẳng tay đúng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**   * Bạn bè trong lớp * Bạn bè khác lớp * Bạn bè gần nhà | * Nói * Diễn đạt * Lắng nghe * Luân phiên | * Tranh ảnh về bạn bè | * Giáo viên dẫn chuyện   + HS trò chuyện theo yêu cầu  + Hs chơi trò bắn tên | Giáo viên nhận xét |
| **Hoạt động 2: đặt câu hỏi**   * Bạn thích ăn gì? * Bạn thích uống gì? * Bạn thích chơi với ai? | * Đặt câu hỏi * Trả lời trọng tâm * Nhận xét | * Tranh ảnh về các loại thức ăn , nước uống | * Giáo viên làm mẫu * Học sinh đọc 4 câu hỏi * HS đặt câu hỏi theo nhóm | Giáo viên hỗ trơ |
| **Hoạt động 3: đọc viết**   * Đọc chữ * Đọc hình * Viết tên học sinh * Viết tên bạn | * Đánh vần, đọc trơn * Nhìn viết * Nghe viết | * Tranh ghép nhiều hoạt động * Thẻ chữ | * HS thực hiện theo yêu cầu | Học sinh nhận xét. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: ghép**   * Lấy số lượng theo y/c * Lấy thếm số lượng * Ghép số/số lượng | * Đếm số lượng * Ghép tương ứng | * Thẻ số * Que tính | * Học sinh nhận biết số * Học sinh lấy số lượng theo yêu cầu * Học sinh ghép số/ số lượng * Học sinh nhận xét | Giáo viên hỗ trợ |
| **Hoạt động 2: trò chơi**   * Cá nhân * Nhóm | * Hợp tác | Hạt | Hướng dân cách chơi: “ đi chợ”   * Đọc số trong mỗi giỏ * Lấy đúng loại hạt theo yêu cầu * Hs kiểm tra giỏ |  |
| **Hoạt động 3: cũng cố**   * Viết số trong phạm vi 20 * Đọc sô | Ghi nhớ |  | * Học sinh thực hiện cá nhân | Giáo viên hỗ trợ, nhận xét |
| **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 * Tập thở | * Ý thức kỷ luật * Tập trung chú ý | Chiếu, thảm, bóng nhựa | * Ổn định vị trí ngồi * Tập thở bụng |  |
| **Hoạt động 2**  Tập tư thế thẳng tay | * Bắt chước |  | * Giáo viên làm mẫu, HS tập trung chú ý * Học sinh làm theo * Học sinh thực hiện tay trái, tay phải, hai tay * Học sinh thực hiện nhóm * Học sinh nhận xét, GV nhận xét | Giáo viên hỗ trợ |
| **Hoạt động 3**   * Tập thư giản | * Hợp tác * Vận động |  |  |  |