**LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 18**

(Từ ngày 10/1/2022 – 14/1/2022)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TPPCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng**  **(10/01)** | 1 | Trải nghiệm |  |  |
| 2 | Tiếng Việt | 192 | Ôn tập |
| 3 | Tiếng Việt | 193 | Ôn tập |
| 4 | Toán | 82 | Bài 19: Ôn tập hình học |
| **3** |  | 1 | Tiếng Việt | 194 | Thi HK 1 |
|  | **Sáng**  **(11/01)** |  |  | 82179 |  |
| 2 | Tiếng Việt | 195 | Thi HK 1 |
| 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **Sáng** |  |  |  |
| **Sáng**  **(12/01)** | 1 | Tiếng Việt | 196 | Thi HK 1 |
| 2 | Tiếng Việt | 197 | Thi HK 1 |
| 3 | Toán | 83 |  |
| 4 | TC Tiếng Việt | 198 |  |
| **Chiều**  **(12/01)** | 1 | Tiếng Việt (ôn) | 199 | Ôn tiếng việt |
| 2 | Tiếng Việt (ôn) | 200 | Ôn tiếng việt |
| 3 |  |  |  |
| **5** | **Sáng**  **(13/01)** | 1 | Tiếng Việt | 201 | Ôn Tập |
| 2 | Tiếng Việt | 202 | Ôn Tập |
| 3 | Thể dục |  |  |
| 4 | Toán ôn | 71 | Thi Học kì 1 |
| **Nghỉ** | | | | |
| **6** | **Sáng**  **(14/01)** | 1 | Toán |  |  |
| 2 | Trải nghiệm |  |
| 3 | Tiếng Việt |  |
| 4 | Tiếng Việt |  |
| **Chiều**  **(14/01)** | 1 | TC. Tiếng Việt |  |
| 2 | Toán (ôn) |  |
| 3 | Hoạt động sao |  |

**KẾ HOẠCH BÀI DẠY**

**Môn học: TIẾNG VIỆT Lớp: 1C**

**Tên bài học: Luyện đọc, luyện viết**

**Số tiết: 02 Tiết PPCT: 177-178**

**Thời gian thực hiện: Thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2022**

**I. Yêu cầu cần đạt về:**

**1. Năng lực đặc thù:**

- Ôn lại các vần đã học

- Củng cố và mở rộng vốn từ ngữ (thông qua những từ ngữ chỉ loài vật); có thêm hiểu biết về tự nhiên và xã hội.

- Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng một văn bản ngắn có chứa âm, vần đã học.

- Củng cố kĩ năng chép chính tả một đoạn ngắn (có độ dài khoảng 12 15 chữ).

- Bồi dưỡng cảm xúc và tình yêu đối với thiên nhiên và cuộc sống.

**2. Năng lực chung:**

- Năng lực tự chủ và tự học: có ý thức học tập và hoàn thành nội dung bài học.

- Năng lực hợp tác: Biết trao đổi với bạn về gia đình.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Hoàn thành tốt các nội dung cô giáo yêu cầu.

**3.Phẩm chất**

- Yêu thích môn học

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

**II. Đồ dùng dạy học:**

**1*.Giáo viên***

- Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học, bài giảng Power point.

- SGK, chữ mẫu

- Mẫu chữ cái, bảng cài.

***2. Học sinh***

- SGK, VBT, bảng con.

- Đồ dùng học tập

**III. Hoạt động dạy học**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| **1. Hoạt động khởi động**  **-** GV cho HS hát  - GV giới thiệu nội dung bài học, và hướng dẫn HS học  **2. Hoạt động luyện tập thực hành**  - GV chiếu bài đọc lên tivi, yêu cầu HS theo từng nhóm đã phân sẵn lên đọc  - HS yếu GV kèm riêng  **3. Hoạt động vận dụng**  - GV cho HS tìm những từ có tiếng chứa vần đã học: uyên, uyêt, oan oăt | - HS hát  - HS lắng nghe  - HS đọc  - HS yếu GV gọi lên bàn đọc riêng |
| **IV. Điều chỉnh sau bài học:**  **………………………………………………………………………………………**  **………………………………………………………………………………………**  **………………………………………………………………………………………** | |

**KẾ HOẠCH BÀI DẠY**

**Môn học: Toán Lớp: 1C**

**Tên bài học: Ôn tập hình học**

**Số tiết: 01 Tiết PPCT:82**

**Thời gian thực hiện: Thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2022**

**I. Yêu cầu cần đạt về:**

**1. Năng lực đặc thù:**

-Nhận biết dạng tổng thể, trực quan các hình phẳng, hình khối đã học qua mô hình hoặc hình dạng các vật trong thực tế.

**-** Làm quen với phân tích, tổng hợp khi xếp, ghép hình. Rèn tư duy logic khi xe hình theo quy luật. Phát triển trí tưởng tượng, định hướng không gian, liên hệ về

thực tế,...

**2. Năng lực chung:**

- Năng lực tự chủ và tự học: có ý thức học tập và hoàn thành nội dung bài học.

- Năng lực hợp tác: Biết trao đổi với bạn và gia đình.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Hoàn thành tốt các nội dung cô giáo yêu cầu.

**3.Phẩm chất:**

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ , cẩn thận khi học và trung thực khi làm bài.

**II. Đồ dùng dạy học:**

**1*.Giáo viên***

- Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học, bài giảng PP.

- SGK

- Bộ đồ dùng học toán 1.

***2. Học sinh***

- SGK, VBT, bảng con.

- Đồ dùng học tập

**III. Hoạt động dạy học**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| **1. Hoạt động khởi động**  - GV cho HS hát  - Giới thiệu bài  **2. Hoạt động luyện tập**  **\* Bài 1:**  - GV nêu yêu cầu của bài.  - Yêu cầu HS nhận biết được các hình đã học (hình tròn, hình vuông, hình ta giác, hình chữ nhật).  - GV hỏi:  a) Những hình nào là hình vuông?  b) Những hình nào là hình tam giác?  c) Những hình nào là hình tròn?  d) Những hình nào là hình chữ nhật?  - GV cùng Hs nhận xét  **\* Bài 2:**  - GV nêu yêu cầu của bài.  -Yêu cầu HS nhận biết được hình nào là khối lập phương  - Gọi HS trình bày  - GV cùng Hs nhận xét  **\*Bài 3:**  -Nêu yêu cầu bài tập  -Yêu cầu HS nhận dạng, gọi tên các hình, tìm ra quy luật xếp hình (hình tròn, hình tam giác, hình vuông,...). Từ đó xác định được hình nào thích hợp xếp vào dấu hỏi (?).  -GV cùng Hs nhận xét  **\*Bài 4:**  - Nêu yêu cầu bài tập  -Yêu cầu HS tự xếp lấy các hình a), b) từ 4 miếng bìa hình tam giác đã cho.  -Trình bày kết quả  - GV cùng Hs nhận xét  **4. Hoạt động vận dụng**  - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì? | - HS hát  - HS lắng nghe  - HS theo dõi  - HS quan sát  -HS trả lời câu hỏi  -HS nhận xét bạn  - HS nhắc lại y/c của bài  - HS quan sát  - HS trình bày  - HS nhận xét bạn  -HS nêu  -HS trả lời  -HS thực hiện  -HS nhận xét  -HS lắng nghe  -HS làm việc theo nhóm  -Trình bày kết quả  -Nhận xét |
| **IV. Điều chỉnh sau bài học:**  **………………………………………………………………………………………**  **………………………………………………………………………………………**  **………………………………………………………………………………………** | |

-------------------------------------------------

**Thi Học kì 1 (Đọc)– Môn Tiếng Việt**

**Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022**

-------------------------------------------------

**Thi Học kì 1 (Viết)– Môn Tiếng Việt**

**Thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2022**

**-------------------------------------------------**

**KẾ HOẠCH BÀI DẠY**

**Môn học: TIẾNG VIỆT Lớp: 1C**

**Tên bài học: Luyện viết các chữ hoa**

**Số tiết: 02 Tiết PPCT: 177-178**

**Thời gian thực hiện: Thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2022**

**I. Yêu cầu cần đạt về:**

**1. Năng lực đặc thù:**

- Giúp HS viết thành thạo các chữ hoa

**2. Năng lực chung:**

- Năng lực tự chủ và tự học: có ý thức học tập và hoàn thành nội dung bài học.

- Năng lực hợp tác: Biết trao đổi với bạn về gia đình.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Hoàn thành tốt các nội dung cô giáo yêu cầu.

**3.Phẩm chất**

- Yêu thích môn học

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

**II. Đồ dùng dạy học:**

**1*.Giáo viên***

- Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học, bài giảng Power point.

- SGK, chữ mẫu

- Mẫu chữ hoa

***2. Học sinh***

- SGK, VBT, bảng con.

- Vở trắng ô li

- Đồ dùng học tập

**III. Hoạt động dạy học**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| **1. Hoạt động khởi động**  - Ôn đọc:  - GV ghi bảng.  G.H,K,L,M,N  - GV nhận xét, sửa phát âm.  **2. Viết:**  - Hướng dẫn viết vào vở ô ly.  G.H,K,L,M,N  Mỗi chữ 1 dòng.  - Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.  **3. Chấm bài:**  - GV chấm vở của HS.  - Nhận xét, sửa lỗi cho HS.  **4. Hoạt động vận dụng**  - GV hệ thống kiến thức đã học.  - Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. | - HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.  - HS viết vở ô ly.  - Dãy bàn 1 nộp vở. |
| **IV. Điều chỉnh sau bài học:**  **………………………………………………………………………………………**  **………………………………………………………………………………………**  **………………………………………………………………………………………** | |

**------------------------------------------**

**KẾ HOẠCH BÀI DẠY**

**Môn học: TIẾNG VIỆT Lớp: 1C**

**Tên bài học: Ôn tập**

**Số tiết: 02 Tiết PPCT: 177-178**

**Thời gian thực hiện: Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022**

**I. Yêu cầu cần đạt về:**

**1. Năng lực đặc thù:**

- Ôn lại các vần đã học

- Củng cố và mở rộng vốn từ ngữ (thông qua những từ ngữ chỉ loài vật, loài hoa); có thêm hiểu biết về tự nhiên và xã hội.

- Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng một văn bản ngắn có chứa âm, vần đã học.

- Củng cố kĩ năng chép chính tả các tiếng có âm vần đã học.

- HS yêu thích môn học.

**2. Năng lực chung:**

- Năng lực tự chủ và tự học: có ý thức học tập và hoàn thành nội dung bài học.

- Năng lực hợp tác: Biết trao đổi với bạn về gia đình.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Hoàn thành tốt các nội dung cô giáo yêu cầu.

**3.Phẩm chất**

- Yêu thích môn học

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

**II. Đồ dùng dạy học:**

**1*.Giáo viên***

- Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học, bài giảng Power point.

- SGK, chữ mẫu

- Mẫu chữ hoa

***2. Học sinh***

- SGK, VBT, bảng con.

- Vở trắng ô li

- Đồ dùng học tập

**III. Hoạt động dạy học**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| **1. Hoạt động khởi động**  - GV cho HS hát, chơi trò chơi  - GV giới thiệu bài  **2. Hoạt động luyện tập**  **-** GV yêu cầu HS mở VBT Tiếng Việt 1  Bài 1/ 70. Viết các chữ số và từ chỉ số  - GV yêu cầu HS đọc nhẩm một lần các số.  - GV hướng dẫn HS viết vào vở các từ chỉ số. Ví dụ: 0: không. Mỗi số viết 1 lần.  - GV quan sát, sửa lỗi cho HS.  - GV nhận xét, tuyên dương.  Bài 2/ 71. Luyện tập chính tả  - GV đọc yêu cầu  GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ) khổ thơ cuối:  *Tết đang vào nhà*  *Sắp thêm một tuổi*  *Trời đất nở hoa.*  - GV cho HS đọc khổ thơ.  - HD HS viết chữ mà HS hay viết sai.  GV gợi ý: Các chữ đầu dòng thơ phải viết ntn? (Viết hoa chữ cái đầu câu)  - GV đọc cho HS viết bài.  - GV nhận xét tuyên dương.  \* Mở rộng   * GV trình chiếu toàn bài thơ: *Trăng sáng* * GV cho HS luyện đọc bài, tìm trong bài các tiếng có chứa thanh huyền.   GV nhận xét HS, tuyên dương.  **3. Hoạt động vận dụng**:  - GV cho HS thi nói nối tiếp các tiếng có chứa vần *ao*.  GV phổ biến luật chơi.  GVNX  - Dặn HS về nhà học bài, hoàn thiện các BT chưa hoàn thành vào VBT, chuẩn bị bài tiếp theo.  - Nhận xét, tuyên dương HS. | - HS chơi  - HS lắng nghe  Bài 1: Viết các chữ số và từ chỉ số  - HS đọc  - HS lắng nghe  - HS viết  - HS nhận xét bài bạn  Bài 2: Luyện tập chính tả  - HS lắng nghe và thực hiện  - 3 HS đọc khổ thơ cuối trên bảng phụ.  - HS tập viết chữ hay viết sai vào bảng con.  - HS viết bài vào VBT.  - HS nhận xét  \*Mở rộng   * HS lắng nghe và thực hiện * HS đọc   *Đáp án*: nhà, nhờ, mà, tròn, cùng, nào   * HS làm việc cá nhân   - HS nhận xét  - HS lắng nghe và chơi nói nối tiếp |
| **IV. Điều chỉnh sau bài học:**  **………………………………………………………………………………………**  **………………………………………………………………………………………**  **………………………………………………………………………………………** | |