|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH TRÌ  **TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LIỆT**  **Tuần: 9** | | **KẾ HOẠCH BÀI DẠY**  **MÔN: ĐẠO ĐỨC**  *Ngày dạy:* ***31/10/2022*** |
|  |  | |

**BÀI 4: SẠCH SẼ, GỌN GÀNG ( TIẾT 2)**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

- HS kể lại được những việc đã làm để giữ bản thân sạch sẽ, gọn gàng. HS biết tự làm những việc để bản thân luôn gọn gàng, sạch sẽ

- Thực hiện được việc chải tóc, rửa tay, thắt dây giày theo đúng quy trình (đúng, nhanh,đẹp, sáng tạo)

- HS phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- HS có ý thức giữ gìn bản thân gọn gàng, sạch sẽ.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:**

- GV chuẩn bị: đồng hồ bấm giờ, phiếu chấm điểm, phần thưởng.

- HS chuẩn bị: giày, lược, trang phục đến trường, các đạo cụ cho phần thể hiện năng khiếu.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| **2- 3p**  **1p** | **I. Hoạt động mở đầu:**  **\* Khởi động:**  - Tổ chức nghe bài hát: “Vui đến trường”- Nhạc và lời: Hồ Bắc.  (?)Em đã làm thêm được những việc gì để luôn sạch sẽ, gọn gàng?  (?) Khi làm những việc này em, cảm thấy như thế nào?  **\* Kết nối:**  - GV giới thiệu bài | - HS hát  - 1-2 HS trả lời  - HS nghe |
| **10p**    **3p**  **3- 4p** | **II. Hoạt động luyện tập thực hành:**  **1. Vận dụng trong giờ học: Tố chức “Ngày hội sạch sẽ, gọn gàng”.**  - GV giới thiệu thể lệ *Ngày hội sạch sẽ, gọn gàng*:  + Nội dung thi:   * Kỹ năng: chải tóc, rửa tay, buộc dây giày * Thi tài năng * Thi ứng xử   + Tiêu chí chấm điểm:   * Đúng * Đẹp * Nhanh * Sáng tạo   - GV chia lớp làm 4 đội (tương ứng với 4 tổ).  - GV yêu cầu các tổ hoạt động nhóm, các thành viên tự đăng kí phần thi dựa trên khả năng của mình (chia mỗi tổ thành 3 nhóm nhỏ: Nhóm chải tóc, nhóm rửa tay, nhóm thắt dây giày).  - Chọn ra 1 thư kí để cộng điểm.  **2. Tiến hành**  **2.1. Thi kĩ năng (30 điểm):**  - GV cho HS xem video dân vũ “Rửa tay”  **a) Phần thi “Tay sạch, tóc xinh”**  - GV nêu luật chơi: Tổ chức đồng thời 2 phần thi   |  |  | | --- | --- | | **Thi chải tóc** | **Thi rửa tay** | | + Các bạn trong nhóm “Chải tóc” của mỗi đội tham gia thi buộc tóc cho các bạn nữ trong lớp.  + Thời gian: 3 phút  + Điểm tối đa của phần thi: 10 điểm. Cách tính điểm:   * Đúng kĩ thuật: 3đ * Buộc đẹp: 3đ * Buộc nhanh: 2đ * Sáng tạo: 2đ | + Chia thành các cặp: tổ 1-2, tổ 3-4. Các tổ lần lượt làm và kiểm tra quy trình rửa tay của nhau. (Tổ 1 rửa, tổ 2 giám sát, tương tự với tổ 3, 4 và ngược lại).  + Thời gian: 3 phút, dưới sự giám sát lẫn nhau của các tổ.  + Điểm tối đa của phần thi: 10 điểm. Cách tính điểm:   * Đúng kĩ thuật: 4đ * Rửa sạch: 4đ * Không làm ướt quần áo, không đổ nước ra sàn: 2đ |   - Sau 4 phút, các bạn trong lớp chấm điểm cho các tổ trên các tiêu chí trên.  - Thư kí cộng điểm vào phiếu\*  **b) Phần thi “Dây giày ngay ngắn”**  - Các bạn trong nhóm “Buộc dây” của mỗi đội tham gia thi buộc giày cho các bạn trong lớp.  - Thời gian: 3 phút.  - Điểm tối đa của phần thi: 10 điểm. Cách tính điểm:   * Đúng kĩ thuật: 4đ * Buộc đẹp: 3đ * Buộc nhanh: 3đ   - Sau 3 phần thi: Thư kí cộng điểm vào phiếu\*, công bố kết quả lần 1 (trên thang điểm 10).  **2.2. Thi trình diễn trang phục đến trường (20 điểm):**  **SIÊU MẪU NHÍ**  - HS lựa chọn trang phục đến trường phù hợp, gọn gàng  - Tiến hành:  + Mỗi tổ chọn ra 2 người mẫu.  + Các bạn trong tổ giúp 2 người mẫu chỉnh lại quần áo, đầu tóc, …: 4 phút.  + Trình diễn trên nền nhạc “……”  - Điểm tối đa của phần thi: 20 điểm. Cách tính điểm:   * Trang phục sạch đẹp, đúng yêu cầu: 5đ * Đầu tóc gọn gàng: 3đ * Trang phục đẹp mắt, sáng tạo: 5 điểm * Cách trình diễn tự tin: 7đ   - Thư kí cộng điểm vào phiếu\*, công bố kết quả lần 2 (trên thang điểm 20).  **2.3. Thi năng khiếu (20 điểm):**  **SIÊU NHÍ TRANH TÀI**  - HS thể hiện năng khiếu qua các tiết mục hát, múa, vẽ tranh theo chủ đề; chải, tết các kiểu tóc,...  - Thời gian cho mỗi đội: 3p  - Điểm tối đa của phần thi: 20 điểm. Cách tính điểm:   * Đúng nội dung: 7đ * Sản phẩm hay/ đẹp mắt: 8đ * Cách trình bày sáng tạo, thu hút: 5đ   - Thư kí cộng điểm vào phiếu\*, công bố kết quả lần 2 (trên thang điểm 20).  **2.3. Thi ứng xử (20 điểm):**  **ỨNG XỬ TÀI BA**  - Mỗi đội sẽ bốc thăm, giải quyết một tình huống liên quan đến việc sạch sẽ, gọn gàng.  + TH1: Trên đường đi học về, Lan thấy các bạn nhỏ đang chơi đùa cạnh vũng nước mưa gần lề đường.  + TH2: Đang ngồi trong nhà, thấy bé Bo hớt hải chạy về từ sân bóng, tay vội vừa dùng tay bốc vội miếng bánh trong đĩa, vừa nhanh chóng dọn sách vở đi học.  + TH3: Bạn Minh ngồi cạnh em quên mang giẻ lau nên lấy vạt áo ra lau bảng.  + TH4: Lâm giục Bình đi chơi đá bóng vì đã muộn giờ, Bình không buộc dây giày, chỉ nhét hết đống dây vào trong rồi chạy đi ngay.  Nếu là người chứng kiến các tình huống trên, em sẽ làm gì?  - Thời gian cho mỗi đội: 5p  - Điểm tối đa của phần thi: 20 điểm. Cách tính điểm:   * Xử lí được tình huống: 7đ * Xử lí hay, trình bày ngắn gọn: 8đ * Cách trình bày sáng tạo, thu hút: 5đ (VD: đóng vai, vẽ tranh, …)   - Thư kí cộng điểm vào phiếu\*, công bố kết quả lần 3 (trên thang điểm 20).  - Thư kí cộng tổng điểm, công bố kết quả chung cuộc: Đội giành giải nhất là: ……  - GV tuyên dương, trao phần thưởng (nếu có) cho các đội thắng cuộc  **III. Hoạt động vận dụng – trải nghiệm**  - GV yêu cầu học sinh thực hiện những việc để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng.  + Kiểm tra vệ sinh cá nhân: mặt, tay, chân, quần áo, đầu tóc,... trước khi vào lớp.  + Đánh răng, rửa mặt; tắm, gội; chải tóc; chỉnh trang quần áo, giày, dép trước khi đi học, đi chơi,...  - GV hướng dân HS tự đánh giá băng cách thả chiếc lá hoặc cánh hoa vào “Giỏ việc tốt”.  GV yêu cầu 1 - 2 HS nhắc lại các nhiệm vụ  **C. CỦNG CỐ, DẶN DÒ**  - GV gọi 1-2 HS trả lời câu hỏi: Em thích phần thi nào nhất?  - GV hướng dẫn HS đọc lời khuyên trong SGK *Đạo đức 1,* trang 23.  - GV nhận xét, đánh giá sự tham gia học tập của HS trong giờ học, tuyên dương những HS, nhóm HS học tập tích cực. | - HS lắng nghe  - HS lắng nghe  - HS hoạt động theo nhóm tổ, chia thành các nhóm nhỏ để thực hiện phần thi.  - HS theo dõi video  - HS lắng nghe  - HS thực hiện  - HS trong lớp chấm điểm các nhóm  - Thư kí cộng điểm  - HS lắng nghe  - HS trong lớp chấm điểm các nhóm  - Thư kí cộng điểm  - HS làm việc nhóm tổ, suy nghĩ thực hiện  - Các nhóm làm việc tỏng 4 phút để chuẩn bị.  - HS trong lớp chấm điểm các nhóm  - Thư kí cộng điểm  - HS lắng nghe  - HS trong lớp chấm điểm các nhóm  - Thư kí cộng điểm  - Đại diện các nhóm bốc thăm tình huống  - Hoạt động nhóm tổ, suy nghĩ, tìm cách xử lí, trình bày.  - HS trong lớp chấm điểm các nhóm  - Thư kí cộng điểm  - Thư kí công bố kết quả.  - HS lắng nghe  - HS lắng nghe  - HS lắng nghe  - 1-2 HS trả lời, nêu cảm nghĩ.  - HS đọc CN, ĐT  - HS lắng nghe |

**\* Điều chỉnh sau bài dạy:**

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

**BẢNG CHẤM ĐIỂM**

**NGÀY HỘI SẠCH SẼ, GỌN GÀNG**

**LỚP: - TỔ:**

1. **Thi kỹ năng: 30 điểm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên kỹ năng** | **Biểu điểm** | **Điểm số** | **Tổng** |
| Buộc tóc  (10đ) | Buộc đúng kĩ thuật | ………/ 4đ | ……./10đ |
| Buộc đẹp | ………/ 3đ |
| Buộc nhanh | ………/ 2đ |
| Buộc sáng tạo | ………/ 2đ |
| Rửa tay  (10đ) | Rửa đúng kĩ thuật | ………/ 4đ | ……./10đ |
| Rửa sạch | ………/ 4đ |
| Không làm ướt quần áo, không đổ nước ra sàn | ………/ 2đ |
| Buộc dây giày  (10đ) | Buộc đúng kĩ thuật | ………/ 4đ | ……./10đ |
| Buộc đẹp | ………/ 3đ |
| Buộc nhanh | ………/ 3đ |
|  | | | ……./30đ |

1. **Thi trình diễn trang phục đến trường (20 điểm):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Biểu điểm** | **Điểm số** | **Tổng** |
| ……………. | Trang phục sạch đẹp, đúng yêu cầu | ………/ 5đ | ……./20đ |
| Đầu tóc gọn gàng | ………/ 3đ |
| Trang phục đẹp mắt, sáng tạo | ………/ 5đ |
| Trình diễn tự tin | ………/ 7đ |
|  | | | ……./20đ |

1. **Thi năng khiếu (20 điểm):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Biểu điểm** | **Điểm số** | **Tổng** |
| ……………. | Đúng nội dung | ………/ 7đ | ……./20đ |
| Sản phẩm hay/ đẹp mắt | ………/ 8đ |
| Trình bày sáng tạo, thu hút | ………/ 5đ |
|  | | | ……./20đ |

1. **Thi ứng xử (20 điểm)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tình huống** | **Biểu điểm** | **Điểm số** | **Tổng** |
| Tình huống số ……………. | Xử lí được TH | ………/ 7đ | ……./20đ |
| Xử lí hay, trình bày ngắn gọn | ………/ 8đ |
| Trình bày sáng tạo, thu hút (đóng vai, vẽ tranh, …) | ………/ 5đ |
|  | | | ……./20đ |

**\* Tổng số điểm qua các phần thi: ………………./ 100 điểm**