Ngày soạn:

Ngày dạy:

**Tiết 22: THỰC HÀNH MÓN HẤP “ỐC HẤP LÁ GỪNG”**

***I/ Môc tiªu bµi häc:***

**1.Kiến thức:**

- BiÕt øng dông nguyªn t¾c chung cña mãn hÊp vµo viÖc thùc hµnh chÕ biÕn c¸c mãn cô thÓ.

- Thùc hiÖn ®­îc mãn hÊp èc hÊp l¸ gõng theo ®óng qui tr×nh vµ ®¹t yªu cÇu kü thuËt.

- Cã ý thøc tiÕt kiÖm, gi÷ g×n vÖ sinh vµ an toµn thùc phÈm

**2. Kü n¨ng:** - Thùc hiÖn ®­îc c¸c mãn hÊp theo ®óng qui tr×nh vµ ®¹t yªu cÇu kü thuËt.

**3. Th¸i ®é:** - Cã ý thøc tiÕt kiÖm, gi÷ g×n vÖ sinh vµ an toµn thùc phÈm

**4.Năng lực:**

-Tự học, tự nghiên cứu; năng lực báo cáo, hợp tác, giải quyết vấn đề, thực hành

**II/ *ChuÈn bÞ:***

- §èi víi gi¸o viªn:

+ Néi dung: Nghiªn cøu Sgk, Sgv, tµi liÖu tham kh¶o.

+ §å dïng: H×nh mÉu s¶n phÈm hoµn tÊt, ®Ñp, hÊp dÉn; B¶ng qui tr×nh thùc hiÖn; H×nh ¶nh phãng to vÒ c¸c thao t¸c thùc hiÖn; §Þa ®iÓm.

- §èi víi häc sinh:

+ Néi dung: Nghiªn cøu kü Sgk, chuÈn bÞ ph­­­¬ng ¸n thùc hiÖn.

+ §å dïng: ChuÈn bÞ ®u sè l­îng, chñng lo¹i theo yªu cÇu cña bµi

***III/TiÕn tr×nh thùc hiÖn:***

**1. Tæ chøc æn ®Þnh líp:** (01 phót)

**2. Kiểm tra bài cũ :** (Lồng ghép trong bài)

**3.Bài mới:**

Gv kiÓm tra kiÕn thøc ®· häc vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn thùc phÈm cã sö dông nhiÖt

A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (02 phót)

GV cho HS quan sát tranh ảnh liên quan đến bài học.

? HS nêu một số món hấp mà em đã từng ăn?

? Em đã biết làm món hấp nào?

GV giới thiệu bài

B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn** | **Ho¹t ®éng cña häc sinh** | **Nội dung** |
| Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn ban ®Çu (08 phót)- KiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ (kiÓm tra chÊt l­îng nguyªn liÖu, kiÓm tra sè l­îng, chÊt l­îng dông cô).- Giao nhiÖm vô (vÞ trÝ, nhãm, néi dung, yªu cÇu c«ng viÖc)- H­íng dÉn tiÕn tr×nh thùc hiÖn (Cho hs quan s¸t h×nh ¶nh thao t¸c thùc hiÖn, Y/c hs nh¾c l¹i c¸ch thùc hiÖn mãn ¨n; cho hs quan s¸t s¬ ®å thÓ hiÖn qui tr×nh c«ng nghÖ cña mãn, Y/c hs nh¾c l¹i qui tr×nh) **Chó ý:** Nªu râ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ (KÕt qu¶ thùc hµnh; thùc hiÖn ®óng qui tr×nh thùc hµnh; thao t¸c chÝnh x¸c; th¸i ®é thùc hµnh; ®¶m b¶o an toµn, vÖ sinh m«i tr­êng)C,D.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, VẬN DỤNG: Tæ chøc thùc hµnh (20 phót)- Y/c hs thùc hiÖn- Quan s¸t, h­íng dÉn hç trî- Uèn n¾n sai sãt, nh¾c nhë ®éng viªn hs thùc hiÖn. | - ChuÈn bÞ cho Gv kiÓm tra.- VÒ vÞ trÝ ®­îc ph©n c«ng- Nghiªn cøu, so s¸nh, ®èi chiÕu Sgk- Thùc hiÖn theo yªu cÇu- Thùc hiÖn | I. H­íng dÉn ban ®Çu.Yªu cÇu:- Thùc phÈm chÝn mÒm, r¸o- Mïi vÞ th¬m ngon, võa ¨n- Mµu s¾c ®Ñp, hÊp dÉnQui tr×nh thùc hiÖnS¬ chÕChÕ biÕnTr×nh bµy

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C¸c b­íc | Ng.liÖu d.cô | Y/cÇu k.thuËt | Chó ý |  |  |  |  |
| ChuÈn bÞ |  |  |  |  |  |  |  |
| Pha, läc, c¾t, th¸i |  |  |  |  |  |  |  |
| ChÕ biÕn nhiÖt |  |  |  |  |  |  |  |
| Tr×nh bµy |  |  |  |  |  |  |  |
| KiÓm tra, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm |  |  |  |  |  |  |  |

II. H­íng dÉn th­êng xuyªnThảo luận chuẩn bị nguyên liệu |

E.HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG: (3 phót)

- Gv h­íng dÉn hs thu dän

- Gv h­íng dÉn hs tù ®¸nh gi¸, tù rót ra kinh nghiÖm.

- Gv ®¸nh gi¸ chung thùc hµnh, rót ra kinh nghiÖm.

- NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ, thùc hiÖn qui tr×nh, th¸i ®é häc tËp, c«ng t¸c an toµn.

- Giao nhiÖm vô chuÈn bÞ bµi míi:

 + Nghiªn cøu kü bµi míi.

+ C¨n cø vµo néi dung ®Ó chuÈn bÞ néi dung lÉn ®å dïng phï hîp (gi¸o viªn h­íng dÉn kü cho häc sinh, ®Æc biÖt chó ý c¸c ph­¬ng tiÖn phï hîp víi ®Æc ®iÓm ®Þa ph­¬ng).

- §¸nh gi¸ giê häc.

**\*. Rút kinh nghiệm:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..