**TUẦN 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/**  **ngày** | **Tiết** | **Môn** | **Tên bài dạy** |
| **Hai**  **22/8** | 1  2  3 | Học vần  Học vần  Học vần | Ổn định tổ chức  Ổn định tổ chức  Ổn định tổ chức |
|  | | |
| **Ba**  **23/8** | 1  2  3 | Toán  Học vần  THTV T1 | Ôn toán: Tiết học đầu tiên  Ôn đọc: Các nét cơ bản  E |
|  | | |
| **Tư**  **24/8** | 1  2  3 | Thủ công  TH Toán T1  Toán | Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ thủ công *( SDNLTK&HQ)* |
|  | | |
| **Năm**  **25/8** | 1  2  3 | KNS  THTV T2  Học vần | Nề nếp học tập ở trường  b, bé  Ôn viết: b, be |
|  | | |
| **Sáu**  **26/8** | 1  2  3 | THTV T3  TH Toán T2  KT cuối tuần | Viết |
|  | | |

**Thứ hai, ngày 22 tháng 8 năm 2017**

**Học vần**

**ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC (3 tiết)**

**I. MỤC TIÊU**

- HS củng cố lại một số quy định về nề nếp học tập, nội quy trường học.

- Củng cố lại cách học môn Tiếng Việt.

- Yêu thích môn học, hứng thú trong học tập.

**II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| **1.Ổn định**  **2.Kiểm tra**  -Gv yêu cầu Hs để sách vở, ĐDHT lên bàn.  -Nhận xét | -Hát  -Hs để sách vở, ĐDHT lên bàn. |
| **3. Bài ôn** |  |
| - Cho học sinh nhắc lại một số quy định về nề nếp học tập. | - Học sinh nhắc lại |
| - Hướng dẫn lớp xếp hàng vào lớp. | - Học sinh tập xếp hàng. |
| - Hướng dẫn các em đọc 5 Điều Bác Hồ dạy. | - Đọc cá nhân, đồng thanh. |
| - Tổ chức cho HS sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập vào ngăn bàn. | - Học sinh sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập vào ngăn bàn. |
| - Gọi học sinh nhắc lại cách sử dụng bảng con, bảng cài.  **4. Củng cố - Dặn dò**  - Cho HS chơi trò chơi: Tìm đúng tên các loại sách.  *-* Nhận xét tiết học | - Học sinh nhắc lại cách sử dụng bảng con, bảng cài  - HS chơi |

**Thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2017**

**Toán**

**ÔN TOÁN: TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN**

**I. MỤC TIÊU:**

* + Giúp HS nhận biết những việc thường làm trong tiết học toán 1. Làm quen với SGK, đồ dùng học toán
  + Bước đầu biết yêu cầu cần đạt trong học toán
  + Giáo dục HS có ý thức giữ gìn đồ dùng học toán.

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:**

* + Giáo viên: Sách Toán - Bộ đồ dùng học toán lớp 1.
  + Học sinh: Sách Toán - Bộ đồ dùng học toán

**III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| 1. **Ổn định:**  2. **Kiểm tra DCHT**  Nhận xét  3. **Bài mới:** Giới thiệu bài, ghi tựa   * **Hoạt động 1:** Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng sách Toán 1.   - Hướng dẫn học sinh quan sát sách Toán 1  - Giới thiệu cho học sinh:  Bìa: Toán 1  Trang 3: các số đến 10, hình vuông, hình tròn, hình tam giác.  Mỗi tiết học có một phiếu. Tên bài học đặt ở đầu trang. Mỗi phiếu có nhiều bài tập…  - Hướng dẫn cách giữ gìn sách.   * **Hoạt động 2**: Những yêu cầu cần đạt:   - Đếm, đọc, viết, so sánh 2 số.  - Làm tính cộng, trừ, giải toán, …   * **Hoạt động 3:** Giới thiệu bộ đồ dùng học toán   - Giáo viên yêu cầu học lấy bộ đồ dùng học toán lớp 1.  - Giáo viên giới thiệu từng món trong bộ đồ dùng học toán.  - Giáo viên giơí thiệu công dụng từng món trong bộ đồ dùng.  - HDHS cách mở hộp, đậy nắp hộp, cất vào đúng vị trí  4.**Củng cố:**  - Nhắc lại cách bảo quản, giữ gìn DCHT, bộ đồ dùng  - Nhận xét tiết học  - Chuẩn bị bài: “Nhiều hơn, ít hơn”. | Hát  Sách, bộ đồ dùng  ĐT-CN  Xem sách  Lật từng trang  Học sinh theo dõi  - Không rách bìa, quăn góc, …  - Bộ đồ dùng học toán lớp 1  - Hs theo dõi  HS thực hành theo giáo viên    - 3-4 học sinh nhắc lại |

Học vần

**ÔN ĐỌC: CÁC NÉT CƠ BẢN**

**I. MỤC TIÊU:**

- Củng cố cho học sinh nhận diện các nét cơ bản và tên gọi của chúng, đọc đúng, nhanh tên các nét cơ bản.

- Tập viết đúng tên các nét cơ bản.

- Tham gia ôn hứng thú, sinh động.

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: các nét cơ bản

- Học sinh: bảng, phấn

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| **1. Ồn định:**  **2. Kiểm tra bài cũ**  - Yêu cầu Hs nêu các nét cơ bản.  - Nhận xét  **3. Bài ôn:**  Giới thiệu bài ôn  GV viết lại các nét cơ bản  - Cho Hs đọc và viết bảng con các nét cơ bản:  - Nt ngang:  - Nét sổ:  - Nét xiên trái:  - Nét xiên phải:  - Nét móc xuôi:  - Nét móc ngược:  - Nét móc hai đầu:  - Nét cong hở phải:  - Nét cong hở trái:  - Nét cong kín:  - Nét khuyết trên:  - Nét khuyết dưới:  - Nét thắt:  - Nhận xét – sửa sai.  **3. Củng cố - dặn dị:**  - Nhận xét tiết học.  - Tuyên dương Hs ngoan. | - Hát  - Hs quan sát và nêu lại các nét cơ bản |

**TH TIẾNG VIỆT**

**Tiết 1: e**

**I. MỤC TIÊU**

- Đọc đúng âm e, làm được bài tập 1, 2, 3, 4 trong vở thực hành Tiếng Việt.

- Nói được các tiếng có âm e.

-Yêu thích môn học.

**II. CHUẨN BỊ**

- Giáo viên: Bảng phụ.

- Học sinh: Bảng, phấn.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| 1. **Ồn định** 2. **Kiểm tra bài cũ**   - Yêu cầu Hs đọc và viết: e  - Nhận xét  **3. Bài ôn**   * ***Giới thiệu bài*** * ***Bài 1:*** *Nói to tiếng có âm e. Nói thầm tiếng không có âm e.*   - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn Hs làm miệng bài.  - Nhận xét – sửa sai.   * ***Bài 2:*** *Tiếng nào có âm e?*   - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn Hs nối các tiếng ứng với tranh có có âm e..   * ***Bài 3:*** *Tìm chữ e trong bộ chữ của em?*   - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn Hs tìm âm e.  - Nhận xét – sửa sai.   * ***Bài 4:*** *Nối chữ e với tiếng có âm e?*   - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn nối.  - Nhận xét – sửa sai.  **4. Củng cố, dặn dò**  - Nhận xét tiết học.  - Tuyên dương Hs ngoan. | -Hát  -Hs đọc và viết  - Hs nhắc lại.  - Hs nói to: sẻ, ve, le le. Nói thầm tiếng thỏ, cá, gà, hổ.  - Hs nhắc lại.  - Hs nối âm e với tranh tre, me, bẹ.  - Hs nhắc lại.  - Hs tìm.  - Hs nhắc lại.  - Hs làm nối chữ e với tranh xe, vé, bè. |

**Thứ tư, ngày 24 tháng 8 năm 2016**

TH TOÁN

**Tiết 1**

**I. MỤC TIÊU**

- Hs gọi đúng tên hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Biết tô màu và nối các hình theo mẫu.

- Nhận ra các vật thật có hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

- Yêu thích môn học.

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: Bảng phụ, hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

- Học sinh: Bảng, phấn.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| 1. **Ồn định** 2. **Kiểm tra bài cũ**   -Yêu cầu Hs so sánh:   |  |  | | --- | --- | |  |  |   -Nhận xét  **3. Bài ôn**   * ***Giới thiệu bài*** * ***Bài 1:*** *nối?*   - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn Hs làm bài.   * ***Bài 2:*** *Tô màu hình vuông?*   - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn Hs làm bài.   * ***Bài 3:*** *Tô màu hình tròn?*   - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn Hs tô màu hình tròn.   * ***Bài 4:*** *Nối (theo mẫu)?*   - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn nối ô vuông với hình tròn.  - Nhận xét – sửa sai.  **4. Củng cố, dặn dò**  - Nhận xét tiết học.  - Tuyên dương Hs ngoan. | -Hát  -Hs so sánh  - Hs nhắc lại.  - Hs nối viết và sách, thỏ và cà rốt.  - Hs nhắc lại.  - Hs tô màu hình vuông.  - Hs nhắc lại.  - Hs tô màu hình tròn.  - Hs nhắc lại.  - Hs làm. |

Toán

**ÔN TẬP VỀ NHIỀU HƠN, ÍT HƠN**

**I. MỤC TIÊU**

- Củng cố cho HS về so sánh số lượng 2 nhóm đồ vật.

- Hs biết sử dụng từ: “Nhiều hơn, ít hơn” khi so sánh.

- Biết thực hiện hằng ngày.

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: Bảng phụ, vật mẫu.

- Học sinh: Bảng, phấn.

**III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| **1.Ổn định**  **2.Kiểm tra bài cũ**  - Gv kiểm tra đồ dùng học toán của hs  - Nhận xét | - Hát  - Hs lấy để lên bàn. |
| **3. Bài ôn** |  |
| - GV gắn một số nhóm đồ vật lên bảng yêu cầu HS quan sát và nêu nhận xét. | - HS quan sát và nêu nhận xét. |
| - GV hướng dẫn HS cách so sánh 2 nhóm đồ vật từ thực tế tại lớp. |  |
| \* HS làm bài. |  |
| - GV quan sát, giúp đỡ HS yếu. |  |
| - Nhận xét. |  |
| **4. Dặn dò**  -Về nhà xem bài mới. |  |

**Thứ năm, ngày 25 tháng 8 năm 2016**

TH TIẾNG VIỆT

**Tiết 2: B, Bé**

**I. MỤC TIÊU**

- Nhận biết được âm b, đọc đúng được tiếng be, làm được bài 1, 2, 3, 4 trong vở thực hành

- Biết tìm tên bạn trong lớp có chữ b.

- Hs hứng thú thi đua học tập.

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: Bảng phụ, chữ.

- Học sinh: Bảng, phấn, hộp chữ.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| **1. Ồn định**  **2. Kiểm tra bài cũ**  - Yêu cầu Hs đọc: b  - Nhận xét  **3. Bài ôn**   * ***Giới thiệu bài*** * ***Bài 1:*** *Tìm tiếng có âm b.*   - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn Hs làm miệng bài.  - Nhận xét – sửa sai.   * ***Bài 2:*** *Tên bạn nào trong lớp có âm b?*   - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn Hs làm miệng bài.  - Nhận xét – sửa sai.   * ***Bài 3:*** *Tìm chữ b trong bộ chữ của em?*   - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn Hs tìm âm b.  - Nhận xét – sửa sai.   * ***Bài 4:*** *Ai, con gì, cái gì được gọi là bé?*   - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn tìm và chỉ ra trong tranh ai, con gì, cái gì gọi là bé.  - Nhận xét – sửa sai.  **4. Củng cố - dặn dò**  - Nhận xét tiết học.  - Tuyên dương Hs ngoan. | -Hát  -Hs đọc bài  - Hs nhắc lại.  - Hs tìm và nêu: bò, bóng, bàn, bầu.  - Hs nhắc lại.  - Hs tìm và nêu.  - Hs nhắc lại.  - Hs tìm.  - Hs nhắc lại.  - Hs làm. |

Học vần

**ÔN VIẾT: B, BE**

**I. MỤC TIÊU**

- Viết đúng, đẹp, đúng độ cao, khoảng cách âm b, be.

- Rèn KN viết đúng, đẹp.

- Yêu thích môn học.

- **II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: Bảng phụ.

- Học sinh: Bảng, phấn.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| **1.Ổn định**  **2. Kiểm tra bài cũ**  -Yêu cầu Hs đọc: b, bé  -Nhận xét  **3. Bài ôn:** GTB.  - GV phân theo nhóm đối tượng HS.  - GV đọc âm b, be.  - GV nhận xét sửa sai.  - Yêu cầu HS viết bảng con  - GV cho học sinh viết bài vào vở.  - GV theo dõi giúp đõ học sinh yếu.  Động viên các em hoàn thành bài viết  **4.Củng cố, dặn dò**  **-**HS đọc lại bài.  -Nhận xét tiết học | -Hát  -Hs đọc bài  - Đọc cá nhân, nhóm, ĐT  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  - HSKG: Viết 8 hàng.  - HSTB+Y: Viết 4 hàng. |

**Thứ sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2016**

TH TIẾNG VIỆT

**Tiết 3**

**I. MỤC TIÊU**

- Viết đúng, đẹp, đúng độ cao, khoảng cách dấu sắc, bé.

- Rèn KN viết đúng, đẹp.

- Yêu thích môn học.

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: Bảng phụ.

- Học sinh: Bảng con, phấn.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| **1.Ổn định**  **2.Kiểm tra bài cũ**  -Yêu cầu Hs đọc và viết: b, be  -Nhận xét  **3. Bài ôn**  - GV phân theo nhóm đối tượng HS.  - GV đọc âm e, b, bé  - GV nhận xét sửa sai.  - GV cho học sinh viết bài vào vở.  - HSKG  - HSTB+Y  - GV theo dõi giúp đõ học sinh yếu.  **4.Củng cố, dặn dò**  -HS đọc lại bài.  -Nhận xét tiết học | - Hát  -Hs làm theo yêu cầu của Gv.  - HS viết bảng con.  - HS viết bài vào vở.  e e e e e e  b b b b b b  bé bé bé bé bé  -Viết 3 hàng, đúng, đẹp, đúng độ cao, khoảng cách  - Viết 2 hàng  . |

**TH TOÁN**

**Tiết 2**

**I. MỤC TIÊU**

- Củng cố cho HS nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

- Biết nối các hình theo mẫu. Biết ghép hình và tô màu.

- Yêu thích môn học.

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: Bảng phụ, hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

- Học sinh: Bảng, phấn.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| **1. Ồn định:**  **2. Bài mới:**  ***2.1 Giới thiệu bài:***  ***2.2 Dạy bài mới:***  ***Bài 1:*** *Tô màu hình tam giác?*  - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn Hs làm bài.  ***Bài 2:*** *Nối (theo mẫu)?*  - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn Hs làm bài.  ***Bài 3:*** *Ghép lại thành hình mới?*  - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn Hs ghép bằng bộ đồ dùng học toán.  ***Bài 4:*** *Đố vui?*  - Gv nêu yêu cầu.  - Cho Hs nhắc lại yêu cầu bài.  - Hướng dẫn tô msfu hình tam giác, hình vuông, hình tròn.  \* Thu bài và nhận xét  - Nhận xét – sửa sai.  **3. Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét tiết học.  - Tuyên dương Hs ngoan. | - Hát  - Hs nhắc lại.  - Hs tô màu hình tam giác  - Hs nhắc lại.  - Hs nối theo mẫu.  - Hs nhắc lại.  - Hs ghép.  - Hs nhắc lại.  - Hs làm. |

**KIỂM TRA CUỐI TUẦN**

**Đã soạn xong tuần 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Người soạn** | **Khối trưởng** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Lê Thị Mỹ Diễm | Nguyễn Thị Thanh Tuyết |