|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/**  **ngày** | **Tiết** | **Môn** | **Tên bài dạy** |
| Hai  28/8 | 1  2  3 | KNS  Tiếng Việt  Tiếng Việt | Nề nếp học tập ở trường (T2)  BD PĐ: Dấu hỏi, dấu nặng  Ôn luyện viết: Dấu hỏi, dấu nặng |
|  | | |
| Ba  29/8 | 1  2  3 | Thủ công  Toán  Tiếng Việt | Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác  BD PĐ: Luyện tập  Rèn đọc, viết: Dấu huyền, dấu ngã |
|  | | |
| Tư  31/8 | 1  2  3 | Tiếng Việt  Toán  Tiếng Việt | BD PĐ: ôn tập  Thực hành tiết 1  Thực hành tiết 2 |
|  | | |
| Năm  30/9 | 1  2  3 | Toán  Tiếng Việt  Toán | BD PĐ: Luyện tập  Thực hành tiết 3  BD PĐ Luyện tập |
|  | | |
| Sáu  1/9 | 1  2  3 | Tiếng Việt  Toán  SHL | BD PĐ: ê- v  Thực hành tiết 2  SH tuần 2 |
|  | | |

**Tuần 2**

**( Từ ngày 28/8 đến ngày 1/9)**

**Thứ hai, ngày 28 tháng 8 năm 2017**

Tiếng Việt

**ÔN ĐỌC: DẤU HỎI – DẤU NẶNG. (2 TIẾT)**

**I. MỤC TIÊU:**

- HS Nhận biết được các dấu thanh hỏi, nặng

- Biết đọc, viết các tiếng bẻ,bẹ .

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC**

**-** Giáo viên: bảng phụ

- Học sinh: bảng con, SGK

**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 dấu sắc, bé  **3. Bài ôn:**  ***- Giới thiệu bài:****Ôn đọc dấu hỏi, dấu nặng*  *Luyện đọc dấu hỏi, nặng*  - Cho HS nhận biết và luyện đọc dấu ? , .  - Cho Hs luyện ghép âm b đứng trước, âm e đứng sau, dấu hỏi ở trên âm e  - Gọi HS đọc đánh vần cá nhân, đọc đồng thanh  - Viết bảng con tiếng bẻ  \* Tương tự cho HS luyện ghép và đọc tiếng bẹ.  - Viết bảng con tiếng bẹ  - Nhận xét – Tuyên dương  - Đọc lại bài  **3. Củng cố - dặn dò:**  - Nhận xét tiết học.  - Tuyên dương Hs ngoan. | - Hát  - HS đọc  - HS đọc  - Hs ghép  - Viết bảng con  - HS đọc  - Viết bảng con  - Cá nhân, đồng thanh |

Tiềng Việt

**ÔN VIẾT: DẤU HỎI, DẤU NẶNG**

**I. MỤC TIÊU**

- Đọc, viết đúng dấu?..., tiếng bẻ, bẹ.

- Hs đọc trơn, viết đúng bẻ, bẹ.

-Yêu thích môn học.

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: Bảng phụ.

- Học sinh: Bảng, phấn.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| **1.Ổn định**  **2.Kiểm tra bài cũ**  -Yêu cầu Hs đọc tên các dấu thanh: ?, .  -Nhận xét | -Hát  -Hs đọc |
| **3. Bài ôn** |  |
| - Giáo viên viết lại dấu?..., tiếng bẻ, bẹ. | - Học sinh đọc cá nhân, tổ, đồng thanh. |
| - Giáo viên nhận xét.  - Gv yêu cầu Hs viết:  + bẻ (4 hàng)  + bẹ (4 hàng)  - Gv quan sát uốn nắn Hs.  - Nhận xét. | - Hs viết vở |
| **4. Củng cố, dặn dò**  - HS đọc lại bài. | - Học sinh đọc cá nhân, tổ, đồng thanh. |
| - Nhận xét tiết học. |  |

**Thứ ba, ngày 29 tháng 8 năm 2017**

TH TIẾNG VIỆT

**Tiết 1: B, BẺ, BẸ**

**I. MỤC TIÊU:**

- OÂn caùc thanh huyeàn, thanh saéc, thanh hoûi. Tìm ñöôïc tieáng coù thanh huyeàn, thanh saéc, thanh hoûi. Làm được bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trong sách thực hành. Vieát ñöôïc tieáng öùng vôùi töøng tranh.

- Hs viết đúng, viết 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**  - GV viết lại be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ.  -Gv nhận xét  **3. Bài ôn**   * Gv hướng dẫn làm bài tập * Bài 1: Tiếng nào có thanh huyền? * Bài 2: Tiếng nào có thanh hỏi? * Bài 3. Tiếng nào có thanh nặng? * Bài 4. Tên các đồ vật, con vật sau là gì? Chúng có thanh gì? * Bài 5: Viết dưới mỗi tranh một tiếng thích hợp * Thu vở nhận xét * **4. Củng cố – Dặn dò**   - Yêu cầu HS đọc lại bài  - Nhận xét tiết học | -Hát  -Hs đọc cá nhân, tổ, đồng thanh.  - Bàn, gà, bò, bè, cò, mèo, cầu  - Hổ, khỉ, tủ, thỏ, quả ổi  - Niụ, cọp, cọ, lọ, quạ, kẹo, ngựa  - HS trả lời:  - Cái võng: thanh ngã  - Đôi đũa: thanh ngã  - Cái đĩa: thanh ngã  - Con muỗi: thanh ngã  - Con ngỗng: thanh ngã  - Rễ: thanh ngã  - Hs quan sát và viết vở: be, bè, bẽ, bẻ, bẹ.  - Hs đọc cá nhân, tổ, đồng thanh. |

Toán

**ÔN TOÁN: Luyện tập**

**I. MỤC TIÊU**

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

- Rèn tính nhanh nhẹn, chính xác.

- Yêu thích môn học.

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: Bảng phụ, hình mẫu.

- 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**  - Kể tên những hình mà các em đã học.  - Nhận xét | - Hát  - Hs nêu: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác. |
| **3. Bài ôn**  - GV hỏi HS những vật xung quanh có dạng hình tròn? Hình vuông? Hình tam giác?.  -Phát phiếu bài tập: HDHS tô màu  + Hình tam giác: tô màu xanh  + Hình vuông: tô màu vàng  + Hình tròn: tô màu cam  -Gv nhận xét.  - GV yêu cầu HS tô màu vào hình tam giác.  -Trò chơi: ghép hình và tô màu  - GV nêu yêu cầu HS ghép:  - Gv nhận xét.  **4. Củng cố - Dặn dò**  - Nhận xét tiết học. | -Hs trả lời  -Hs làm theo hướng dẫn của Gv  -Hs làm theo hướng dẫn của Gv  - Hs tham gia trò chơi. |

Tiếng Việt

**ÔN ĐỌC: DẤU HUYỀN, DẤU NGÃ**

**I. MỤC TIÊU**

- Đọc, viết đúng dấu `, ~. tiếng bè, bẽ

- Hs đọc trơn, viết đúng bè, bẽ.

- Yêu thích môn học.

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: Bảng phụ.

- Học sinh: Bảng, phấn.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| **1.Ổn định**  **2.Kiểm tra bài cũ**  - Yêu cầu Hs đọc tên các dấu thanh: ?, .  - Nhận xét | - Hát  - Hs đọc |
| **3. Bài ôn** |  |
| - Giáo viên viết lại dấu `, ~, tiếng bè, bẽ. | - Học sinh đọc cá nhân, tổ, đồng thanh. |
| - Giáo viên nhận xét.  - Gv yêu cầu Hs viết:  + bè (4 hàng)  + bẽ (4 hàng)  - Gv quan sát uốn nắn Hs.  - Nhận xét. | - Hs viết vở |
| **4. Củng cố - Dặn dò**  - HS đọc lại bài. | - Học sinh đọc cá nhân, tổ, đồng thanh. |
| - Nhận xét tiết học. |  |

**Thứ tư, ngày 30 tháng 8 năm 2017**

**Tiếng Việt**

**BD PĐ**

**Bài: Ôn tập**

**I/ Mục tiêu:**

**-** Củng cố các âm , chữ e, b và dấu thanh: dấu sắc, hỏi, huyền, ngã. Đọc được tiếng be kết hợp các dấu thanh. HSKG đọc đúng các từ ngữ trong bài.

**-** Viết đúng đẹp chữ cái và dấu thanh.

- HS yêu thích và hứng thú học Tiếng việt.

**II/ Chuẩn bị:**

- GV: Các tranh minh hoạ.

- HS: Bộ chữ cái, bảng con, phấn, vở.

**III/ Hoạt động dạy học:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A/ Ổn định**  - HS hát  **B/ Bài mới:**  1.**Giới thiệu bài:** GV giới thiệu tên bài học.  2.**Hướng dẫn ôn tập.**  a.GV đọc từng tiếng: mẹ, bé, vẽ, be, be bé, bẻ bẹ,  bè bè,…….  - GV hoàn chỉnh bảng ôn.  - Gv yêu cầu HS ghép các từ ứng dụng: be be, bè  bè, be bé.  c.**Hướng dẫn viết:**  \* GV viết mẫu, hướng dẫn viết: be, bè, bé, bẻ, bẹ, bẽ  - GV theo dõi, sửa sai.  3. **Luyện tập.**  a.**Luyện đọc:**  - Đọc lại bảng ôn.  - Đọc các từ ứng dụng.  Gv theo dõi, sửa sai.  b. **Luyện viết:**  - GV hướng dẫn lại cách viết, theo dõi, nhắc nhở tư thế ngồi cách viết .  c. **Luyện nói:**  - Tranh vẽ những gì?  - Tiếng nào có mang dấu sắc ( huyền, hỏi, ngã, nặng)?  - Các em thường thấy những vật này ở đâu chưa?  - Em thích nhất tranh nào? Tại sao?  - Viết dấu vào dưới các tranh tương ứng.  GV theo dõi, bổ sung.  4. **Củng cố:**  - Trò chơi.  - Dặn dò: Đọc lại bài, xem bài sau. | - HS dùng bộ chữ cái để ghép các tiếng mới.    - HS đọc lại bảng ôn.  - HS ghép và đọc các từ.  - HS theo dõi, tập viết trên bảng con.  - HS đọc bảng lớp, đọc sách giáo khoa.      - HS luyện viết vở Tập viết      - HS quan sát các tranh và luyện nói theo chủ đề. |

TH TOÁN

**TIẾT 1**

**I. MỤC TIÊU**

- Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật có 1, 2, 3. Đọc viết được các chữ số 1, 2, 3. Biết đếm theo thứ tự 1, 2, 3 và ngược lại. Làm được bài tập 1, 2, 3, 4 vở thực hành Toán - Tiếng việt.

- Hs biết thứ tự các số. Rèn Hs viết chữ đẹp.

- Hs yêu thích môn học.

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: Bảng phụ, vật mẫu.

- 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**  - GV hỏi HS các số các em đã học.  - GV yêu cầu HS đếm từ 1-3; từ 3-1.  - Nhận xét  **3. Bài mới**   * Hướng dẫn HS làm bài tập * Bài 1: Viết số 1, 2, 3   - GV hướng dẫn HS viết từng hàng các số 1, 2, 3 vào vở.   * Bài 2: Số?   - HS lần lượt điền vào ô trống.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | *2* | 3 |  | 1 | *2* | *3* |  | *1* | *2* | 3 | |  | | |  | | |  | | | | *1* | 2 | *3* | 3 | *2* | *1* | *3* | *2* | 1 |  * Bài: 3 Số?   - GV hướng dẫn HS điền các số 1, 2, 3  *1*  *2*  *3*.   * Bài: 4 Đố vui   - Nối tranh vẽ với số thích hợp (theo mẫu):  - Đếm rồi nối số lượng các đồ vật có trong tranh  + một con chim nối với số 1, …  - Nhận xét  **4. Củng cố - dặn dò**  - GV yêu cầu HS đếm từ 1-3; từ 3-1.  - Nhận xét tiết học. | - Hát  - Hs trả lời  - Hs đếm  - Hs viết  - Hs làm bài  - HS nêu yêu cầu  - Hs đếm. |

TH Tiếng Việt

**TIẾT 2: Ê, V**

**I. MỤC TIÊU**

- Ôn âm ê, v, tiếng và câu ứng dụng. Hs đọc được các từ, câu theo tranh.

- Hs đọc thông, viết thạo các âm, tiếng, từ.

- Hs yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên.

**II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: VTH

- Học sinh: Bảng, VTH

**III/ Hoạt động dạy v học**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| **1. Ổn định**  **2. Kiểm tra bài cũ**  - Yêu cầu Hs đọc: ê, v  - Nhận xét  **3. Bài ôn**  **\* Đọc**  - GV hướng dẫn HS đọc bài:  Bé vẽ , bé về , bé vẽ bê , bê be be , bé vẽ ve , ve ve ve , bé vẽ bè , bè be bé , bế bé  - Nhận xét, sửa lỗi phát âm  **\*Viết**  - Viết bảng con: ê, v, bê, ve  - Nhận xét  - GV hướng dẫn viết be, ve, về  - Nhận xét  **4. Củng cố - dặn dò**  - Yêu cầu Hs đọc lại bài.  - Nhận xét tiết học | - Hát  - Hs đọc  - Học sinh quan sát và đọc cá nhân, tổ, đồng thanh.  - Hs viết bảng con.  - Hs viết |

**Thứ năm, ngày 30 tháng 8 năm 2017**

**Toán**

**BD PĐ: LUYỆN TẬP**

**I. MỤC TIÊU**

- Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật có 1, 2, 3, 4, 5. Đọc viết được các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.

- Biết đếm theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 và ngược lại.

- HS biết vận dụng vào thực tế.

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: Bảng phụ, vật mẫu.

- 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**  - GV hỏi HS các số các em đã học.  - GV yêu cầu HS đếm từ 1-5; từ 5-1.  - GV gắn một số mẫu vật.  - Nhận xét  **3. Bài ôn**   * Hướng dẫn HS lm bài tập   + Bài 1: Viết cac số 1, 2, 3, 4, 5.  - Gv nhận xét.  + Bài 2: Số?   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **1** |  | **3** |  | **5** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **4** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **5** |  |  | **2** |  |   - Gv nhận xét  **4. Củng cố - dặn dò**  - Yêu cầu Hs đếm 1-> 5, từ 5 -> 1  - Nhận xét tiết học | - Hát  - HS nêu  - Hs đếm  - Quan sát  - Hs viết vở  - Hs nêu yêu cầu.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |   - Hs đếm |

TH Tiếng Việt

**TIẾT 3: VIẾT**

**I. MỤC TIÊU**

- Củng cố cho Hs viết đúng, đẹp các chữ: bê, ve, về.

- Củng cố về cách viết dấu.

- Hs yêu thích rèn chữ.

**II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: VTH

- Học sinh: Bảng, VTH

**III/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| **1.Ổn định**  **2.Kiểm tra bài cũ**   * Viết bảng con: bê, ve, về * Nhận xét   **3. Bài mới**   * Viết vở * Hướng dẫn học sinh viết bê, ve, về (3 dòng)   bê bê bê bê bê bê  ve ve ve ve ve ve  về về về về về về  - Nhận xét  **4. Củng cố, dặn dò**  - Nhận xét tiết học.  - Dặn dò Hs về tập viết lại | - Hát  - Hs viết bảng con  - Hs viết vở |

**Toán**

**BD PĐ: LUYỆN TẬP**

**I. MỤC TIÊU**

- Củng cố cách đọc số 1, 2, 3, 4, 5. Viết được các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.

- Biết đếm theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 và ngược lại.

- HS biết vận dụng vào thực tế.

**II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: Bảng phụ, vật mẫu.

- Học sinh: Bảng, phấn.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| 1.Ổn định  2. Ôn tập  Bài 1: Việt các số từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1  -Yêu cầu 1 HS nhắc lại yêu cầu của GV  -HS làm bài vào phiếu bài tập  -1 HS làm vào bảng phụ  -GV nhận xét một số phiếu BT, chốt ý đúng  Bài 2: Số   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **1** |  |  | **4** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **1** |  |  |  | **5** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **3** |  |  |   -Yêu cầu HS làm bài vào vở  -GV thu vở chấm, nhận xét  3. Củng cố, dặn dò  - Nhận xét tiết học  - Dặn dò tiết sau | Hát  -HS nhắc lại yêu cầu của giáo viên  -HS làm bài  1,2,3,4,5  5,4,3,2,1  -HS nhận xét   * HS làm bài vào vở |

**Thứ sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2017**

**Tiếng Việt**

**BD PĐ: Ê- V**

**I. Mục tiêu dạy học**

- Củng cố đọc và viết đúng âm ê-v

- Rèn kĩ năng điền khuyết cho HS

- HS yêu thích môn học

II. Phương tiện dạy học

-Vở ôn tập

-Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học

|  |  |
| --- | --- |
| Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |
| 1.Ổn định  2.Ôn tập  Bài 1: Luyên viết  Vé, về, bế, bè, bẽ, bẹ  -Yêu cầu HS đọc các từ cần viết  - HS viết vào bảng con  Bài 2: Điền ê hay v  b...  v...  - HS nhắc lại yêu cầu  -HS làm bài vào vở  3. Củng cố, dặn dò  - Nhận xét tiết học  - Dặn dò tiết sau | Hát  -HS đọc  - HS viết bài vào bảng con, 1 HS viết bảng phụ  -HS nhắc lại yêu cầu  -HS làm bài vào vở |

TH Toán

**TIẾT 2**

**I. MỤC TIÊU**

- Ôn lại số lượng 1, 2, 3, 4, 5. Biết đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5. Hs làm các BT trong VTH.

- Hs biết cấu tạo của số 4, 5.

- Yêu thích môn học.

**II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC**

- Giáo viên: VTH

- Học sinh: Bảng, VTH

**III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| **1.Ổn định**  **2.Kiểm tra bi cũ**  - Đọc, viết bảng con các số 1, 2, 3, 4, 5  5, 4, 3, 2, 1  - Nhận xét  3. **Bài mới**   * Luyện tập   **Bài 1: Viết các số 1, 2, 3, 4, 5**  - GV hướng dẫn HS viết từng hàng các số 1, 2, 3, 4, 5  **Bài 2: Số?**  - HS lần lượt điền vào ô trống.        5  1          1  5      - GV hướng dẫn HS điền số còn thiếu vào ô trống rồi đọc các số đó theo thứ tự xuôi, ngược.  - Yêu cầu: Nêu vị trí số 1 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5? trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5 số nào lớn nhất, số nào bé nhất ?  **Bài 3: Nối tranh vẽ với số thích hợp?**  - GV hướng dẫn HS đếm rồi viết số tương ứng vào ô trống.  - Nhận xét.  **Bài 4:** Đố vui : Vẽ số chấm tròn ( theo mẫu)  - HS vẽ chấm tròn vào các ô có số tương ứng .    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ③ ⑤ ② ④  **4. Củng cố - Dặn dò**  - Nhận xét tiết học. | - Hát  - Hs làm theo yêu cầu của Gv  - Hs viết  - Hs nêu yêu cầu và làm bài.  - Hs quan sát và nối tranh.  - Hs thi đua |

***Soạn xong tuần 2***

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