**Tuần**:30+31 Từ ngày 05 tháng 04 năm 2021 **KẾ HOẠCH DẠY HỌC - LỚP KN 4**

Đến ngày 16 tháng 04 năm 2021

**Mục tiêu**:

* Học sinh nói được tên cô hiệu trưởng, hiệu phó, tên cô chủ nhiệm lớp, cô y tế, nhà bếp, chú bảo vệ.
* Học sinh viết được tên ban giám hiệu, cô chủ nhiệm, một số cán bộ giáo viên nhân viên trong trường
* Học sinh biết gặp tư, gấp đôi, gấp chéo
* Tưới cây

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: trò chuyện** |  |  |  |  |
| * Nói tên cô hiệu trưởng, hiệu phó, GVCN,CBNV | * Ghi nhớ * Ra quyết định | * Hình ảnh thầy cô trong trường | * Học sinh tự giới thiệu về bản thân * Học sinh kể tên các giáo viên mà em biết | Giáo viên hỗ trợ |
| * Em thích học môn nào |  |  | * Học sinh nói về ý thích của bản than |  |
| * Em thích học với ai |  |  | * Học sinh đọc tên BGH; GVCN; y tế; chăm sóc; bảo vệ |  |
| **Hoạt động: đặt câu hỏi** |  |  |  |  |
| * Bạn tên gì? | Đặt câu hỏi | * Biểu tượng các kỹ năng cần học | * Học sinh thực hành đặt câu hỏi |  |
| * Bạn học lớp nào? |  |  | * Học sinh thay nhau đặt câu hỏi |  |
| * Cô giáo chủ nhiệm tên gì? |  |  | * Trả lời * Giáo viên nhận xét | Bổ sung: GD giới tính |
| * Bạn thích học với ai? |  |  |  |  |
| **Hoạt động: thực hành** |  |  |  |  |
| * Chịn ghép tên đúng | Ghi nhớ |  | * Học sinh chọn ảnh, ghép tên đúng |  |
| * Viết đọc theo yêu cầu | Đọc viết |  | * Học sinh viết, đọc tên cô hiệu trưởng, hiệu phó, GVCN |  |
| * Tập hát bài về thầy cô, nhà trường | Cảm xúc hiện tại |  | * Tập hát bài “ Nâng cánh ước mơ” |  |
| **Trị liệu Dosoho** |  |  |  |  |
| **Mặt** |  |  | Thục hành nhóm đôi | HS thích động tác đầu, cổ |
| * Vai |  |  |  |  |
| * Cổ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toán chức năng** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- Hoạt động của HS** | **Nhận xét/Ghi chú** |
| **Hoạt động: nhận biết** |  |  |  |  |
| * Hình vuông, chữ nhật, tam giác | Nhận biết hình học | Hình chữ nhật, vuông, tam giác | * Gọi tên hình |  |
| * Gọi tên đúng các hình | So sánh nhận dạng hình | Quần áo, chăn màn | * Chọn hình theo yêu cầu |  |
| * Phân biệt các góc cạnh |  |  | * Chỉ đúng cạnh, góc |  |
| **Hoạt động:thực hành gấp** |  |  |  |  |
| * Gấp đôi | Gấp theo yêu cầu |  | * Hướng dẫn cách gấp đoi (2 phần) |  |
| * Gấp tư |  |  | * Hướng dẫn cách gấp tư (4 phần) |  |
| * Gấp chéo |  |  | * Hướng dẫn cách gấp chéo(đường chéo) |  |
| **Hoạt động: ứng dụng** |  |  |  |  |
| * Gấp quần áo | * Làm việc nhà |  | * Học sinh thực hành gấp quần áo | Giáo viên hỗ trợ |
| * Gấp chăn màn |  |  | * Học sinh thực hành gấp chăn màn |  |
|  |  |  |  |  |
| **Làm việc nhà** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- Hoạt động của HS** | **Nhận xét/Ghi chú** |
| **Hoạt động: tưới cây** |  |  |  |  |
| * Lấy bình/xô | * Ghi nhớ nhiệm vụ | Xô, vòi, bình | * Yêu cầu học sinh lấy dụng cụ | Giáo viên giám sát, hỗ trợ |
| * Tập trung xuống khu vực cần tưới |  |  | * Yêu cầu học sinh di chuyển |  |
| * **Hoạt động** |  |  |  |  |
| * Phân công công việc | * Hợp tác |  | * Phân công cụ thể |  |
| * Cách lấy nước | * Hoàn thành |  | * Hướng dẫn cách lấy nước từ vòi |  |
| * Cách tưới | * Nhiệm vụ |  | * Cách tưới cây bằng xoa, vòi |  |
| * Luân phiên | * Giám sát=> báo cáo |  | * Yêu cầu học sinh thay nhau tưới nước * Yêu cầu học sinh giám sát, báo cáo. |  |
|  |  |  |  |  |
| **Làm bếp: nấu cơm** | **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- Hoạt động của HS** | **Nhận xét/Ghi chú** |
| **Hoạt động 1: chuẩn bị**   * Nguyên liệu chính: gạo * Dụng cụ | * Làm bếp | * Nồi cơm điện * Gạo, nước, lon đong gạo | Giáo viên hướng dẫn học sinh các nguyên liệu  Giáo viên hướngd ẫn các bước nấu cơm | Giáo viên giúp học sinh luyện tập |
| * **Hoạt động 2: thực hành** * Hoàn thành | * Hoàn thành nhiệm vụ |  | Học sinh đong gạo, vo gạo, lường nước  Bắt nồi cơm điện, cắm cơm  Thưởng thức kèm món ăn khác | Giáo viên hỗ trợ |
| * **Làm bếp: nấu cơm** | * **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- Hoạt động của HS** | **Nhận xét/Ghi chú** |
| **Hoạt động 1: chuẩn bị**   * Nguyên liệu chính: gạo * Dụng cụ | Làm bếp | * Nồi cơm điện * Gạo, nước, lon đong gạo | Giáo viên hướng dẫn học sinh các nguyên liệu  Giáo viên hướngd ẫn các bước nấu cơm | Giáo viên giúp học sinh luyện tập |
| * **Hoạt động 2: thực hành** * Hoàn thành | * Hoàn thành nhiệm vụ |  | Học sinh đong gạo, vo gạo, lường nước  Bắt nồi cơm điện, cắm cơm  Thưởng thức kèm món ăn khác | Giáo viên hỗ trợ |
| * **Làm bếp: nấu cơm** | * **Phát triển kỹ năng** | **Đồ dùng dạy học** | **Hướng dẫn của GV- Hoạt động của HS** | **Nhận xét/Ghi chú** |
| **Hoạt động 1: chuẩn bị**   * Nguyên liệu chính: gạo * Dụng cụ | * Làm bếp | * Nồi cơm điện * Gạo, nước, lon đong gạo | Giáo viên hướng dẫn học sinh các nguyên liệu  Giáo viên hướngd ẫn các bước nấu cơm | Giáo viên giúp học sinh luyện tập |