**Tuần 24**

*Từ ngày 22/2 đến ngày 26/ 2 năm 2021*

**BÀI: TÌM KHỐI LƯỢNG CỦA VẬT BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÂN**

**1. Mục tiêu**:

* HS biết đọc số trên cân
* HS sử dụng cân đồ vật.
* HS cân để cân: cân gạo, cân dưa cải...
* HS ôn tập.

**2. Hoạt động dạy học**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- hoạt động HS** | **Nhận xét/ ghi chú** |
| HĐ 1:  Biết đọc số trên cân | Phát triển khả năng ghi nhớ. | Cân đồng hồ | Hướng dẫn HS nhận biết các số chỉ số lượng trên cân |  |
| HĐ 2  Sử dụng cân để cân đồ vật | Phát triển kỹ năng đếm, đọc số trên cân.  Phát triển khả năng ghi nhớ. | Cân đồng hồ | Hướng dẫn HS đọc số chỉ số lượng trên cân: 100g, 200g, 300g, 400g, 500g, 1kg, 3kg... |  |
| HĐ3  Cân gạo, cân dưa cải | Phát triển kỹ năng ghi nhớ.  Cân khối lượng | Cân đồng hồ, gạo, dưa cải.. | Hướng dẫn HS cân gạo, cân dưa cải: 500g gạo, 1 kg gạo, 1,5 kg dưa cải |  |
| HĐ 4:  Ôn tập | Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn trong tính toán. | Cân đồng hồ, gạo, dưa cải... | Thực hiện cân và cộng số lượng kg đã cân được  GV quan sát nhận xét. |  |

**Tuần 26**

*Từ ngày 1/3 đến ngày 5/ 3 năm 2021*

**BÀI: TÌM KHỐI LƯỢNG CỦA VẬT BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÂN**

**1. Mục tiêu**:

* HS biết đọc số trên cân
* HS sử dụng cân đồ vật.
* HS cân để cân: cân gạo, cân dưa cải...
* HS ôn tập.

**2. Hoạt động dạy học**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- hoạt động HS** | **Nhận xét/ ghi chú** |
| HĐ 1:  Biết đọc số trên cân | Phát triển khả năng ghi nhớ. | Cân đồng hồ | Hướng dẫn HS nhận biết các số chỉ số lượng trên cân |  |
| HĐ 2  Sử dụng cân để cân đồ vật | Phát triển kỹ năng đếm, đọc số trên cân.  Phát triển khả năng ghi nhớ. | Cân đồng hồ | Hướng dẫn HS đọc số chỉ số lượng trên cân: 300g, 400g, 500g, 1kg, 2kg, 4kg, 5kg.... |  |
| HĐ3  Cân gạo, cân dưa cải | Phát triển kỹ năng ghi nhớ.  Cân khối lượng | Cân đồng hồ, gạo, dưa cải.. | Hướng dẫn HS cân gạo, cân dưa cải: 500g gạo, 1 kg gạo, 1,5 kg dưa cải |  |
| HĐ 4:  Ôn tập | Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn trong tính toán. | Cân đồng hồ, gạo, dưa cải... | Thực hiện cân và cộng số lượng kg đã cân được  GV quan sát nhận xét. |  |

**Tuần 27**

*Từ ngày 8/3 đến ngày 12/ 3 năm 2021*

**BÀI: HÌNH HỌC**

**1. Mục tiêu**:

* HS biết gọi tên hình khối trụ, khối vuông, nhận biết các hình đó trong thực tế.
* HS biết ghép nối các hình giống nhau
* HS phân nhóm đối tượng dựa vào hình dạng
* HS tìm đồ vật trong thực tế có hình khối trụ và khối vuông

**2. Hoạt động dạy học**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- hoạt động HS** | **Nhận xét/ ghi chú** |
| HĐ 1:  Gọi tên khối trụ, khối vuông | Phát triển khả năng ghi nhớ. | Các hình khối trụ, khối vuông | Hướng dẫn HS nhận biết các hình khối trụ, khối vuông |  |
| HĐ 2  Ghép, nối các hình giống nhau | Phát triển kỹ năng nhanh nhẹn.  Phát triển khả năng ghi nhớ. | Các khối hình | Hướng dẫn HS nối các hình khối giống nhau. |  |
| HĐ3  Phân nhóm đối tượng dựa vào hình dạng | Phát triển kỹ năng ghi nhớ. | Các nhóm đối tượng hình dạng khác nhau. | Hướng dẫn HS phân nhóm từng đối tượng các hình khối. |  |
| HĐ 4:  Tìm đồ vật trong thực tế | Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn tinh mắt | Các đồ vật có dạng hình khối, hinhg vuông trong thực tế | Thực hiện tìm đồ vật trong thực tế.  GV quan sát nhận xét. |  |

**Tuần 28**

*Từ ngày15/3 đến ngày 19/ 3 năm 2021*

**BÀI: HÌNH HỌC**

**1. Mục tiêu**:

* HS biết gọi tên hình khối trụ, khối vuông, nhận biết các hình đó trong thực tế.
* HS biết ghép nối các hình giống nhau
* HS phân nhóm đối tượng dựa vào hình dạng
* HS tìm đồ vật trong thực tế có hình khối trụ và khối vuông

**2. Hoạt động dạy học**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- hoạt động HS** | **Nhận xét/ ghi chú** |
| HĐ 1:  Gọi tên khối trụ, khối vuông | Phát triển khả năng ghi nhớ. | Các hình khối trụ, khối vuông | Hướng dẫn HS nhận biết các hình khối trụ, khối vuông |  |
| HĐ 2  Ghép, nối các hình giống nhau | Phát triển kỹ năng nhanh nhẹn.  Phát triển khả năng ghi nhớ. | Các khối hình | Hướng dẫn HS nối các hình khối giống nhau. |  |
| HĐ3  Phân nhóm đối tượng dựa vào hình dạng | Phát triển kỹ năng ghi nhớ. | Các nhóm đối tượng hình dạng khác nhau. | Hướng dẫn HS phân nhóm từng đối tượng các hình khối. |  |
| HĐ 4:  Tìm đồ vật trong thực tế | Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn tinh mắt | Các đồ vật có dạng hình khối, hinhg vuông trong thực tế | Thực hiện tìm đồ vật trong thực tế.  GV quan sát nhận xét. |  |

**Tuần 29**

*Từ ngày 22/3 đến ngày 26/ 3 năm 2021*

**BÀI: ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN, THỜI GIAN**

**1. Mục tiêu**:

* HS biết sử dụng lịch để nói chính xác ngày/ tháng/ năm.
* HS biết xác định ngày tháng dựa vào lịch
* HS biết xác định năm.
* HS nói được ngày tháng năm

**2. Hoạt động dạy học**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- hoạt động HS** | **Nhận xét/ ghi chú** |
| HĐ 1:  Sử dụng lịch để nói ngày tháng năm | Phát triển khả năng ghi nhớ. | Lịch lốc, lịch quyển, lịch tờ | Hướng dẫn HS nhận biết các loại lịch.  Nói được ngày/ tháng/ năm. |  |
| HĐ 2  Xác định ngày tháng dựa vào lịch | Phát triển kỹ năng nhanh nhẹn.  Phát triển khả năng ghi nhớ. | Lịch lốc, lịch quyển, lịch tờ | Hướng dẫn HS nói chính xác được ngày/ tháng/ năm trên các loại lịch khác nhau. |  |
| HĐ3  Xác định được năm | Phát triển kỹ năng ghi nhớ. | Lịch lốc, lịch quyển, lịch tờ | Hướng dẫn HS xác định được 1 tháng có bao nhiêu ngày và 1 năm có bao nhiêu tháng? |  |
| HĐ 4:  Nói chính xác ngay/ tháng/ năm | Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn tinh mắt | Lịch lốc, lịch quyển, lịch tờ | Thực hiện lật các tờ lịch để nói chính xác ngày/ tháng/ năm  GV quan sát nhận xét. |  |

**Tuần 30**

*Từ ngày 29/3 đến ngày 2/ 4 năm 2021*

**BÀI: ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN, THỜI GIAN**

**1. Mục tiêu**:

* HS biết sử dụng lịch để nói chính xác ngày/ tháng/ năm.
* HS biết xác định ngày tháng dựa vào lịch
* HS biết xác định năm.
* HS nói được ngày tháng năm

**2. Hoạt động dạy học**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- hoạt động HS** | **Nhận xét/ ghi chú** |
| HĐ 1:  Sử dụng lịch để nói ngày tháng năm | Phát triển khả năng ghi nhớ. | Lịch lốc, lịch quyển, lịch tờ | Hướng dẫn HS nhận biết các loại lịch.  Nói được ngày/ tháng/ năm. |  |
| HĐ 2  Xác định ngày tháng dựa vào lịch | Phát triển kỹ năng nhanh nhẹn.  Phát triển khả năng ghi nhớ. | Lịch lốc, lịch quyển, lịch tờ | Hướng dẫn HS nói chính xác được ngày/ tháng/ năm trên các loại lịch khác nhau. |  |
| HĐ3  Xác định được năm | Phát triển kỹ năng ghi nhớ. | Lịch lốc, lịch quyển, lịch tờ | Hướng dẫn HS xác định được 1 tháng có bao nhiêu ngày và 1 năm có bao nhiêu tháng? |  |
| HĐ 4:  Nói chính xác ngay/ tháng/ năm | Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn tinh mắt | Lịch lốc, lịch quyển, lịch tờ | Thực hiện lật các tờ lịch để nói chính xác ngày/ tháng/ năm  GV quan sát nhận xét. |  |