***Thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2021***

**TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (2 tiết)**

**A. MỤC TIÊU:**

- Giúp hs: Biết đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số. Biết giải toán có một phép cộng.

**B. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hoạt động GV*** | ***Hoạt động HS*** |
| **Tiết 1**  **Kiểm tra bài cũ**: 5 phút  GV đọc số  **Giới thiệu bài** và ghi đề.  **Hoạt động 1:** 30 phút  **Bài 1**: Học sinh tự đọc đề, làm bài vào vở rồi chữa bài.  **Bài 2**: HS đọc số: 36, 47, 88, 13, 100  - Giáo viên có thể cho học sinh đọc thêm nhiều số khác.  **Tiết 2**  **Bài 3**: Học sinh nêu yêu cầu, thi làm bài trên bảng theo nhóm .  **Bài 4:** Học sinh tự đọc đề, tự giải vào vở.  Tóm tắt:  Có: 18 con gà  Bán: 7 con gà  Còn lại: ....con gà?  **Hoạt động 2**: Củng cố, dặn dò: 5 phút  - Nhận xét, dặn dò  - Dặn chuẩn bị tiết sau | **-** HS viết số vào bảng con  **Hoạt động cả lớp**  + Viết số từ 36 đến 55: 36, 37,.. , 55.  - Viết số từ 79 đến 99: 79, 80,...,99.  **Hoạt động nhóm**  + HS trả lời miệng tiếp sức.    - Điền dấu >,<.= …  72 < 76, 85 > 65...  **Hoạt động cá nhân**  HS làm bài vào vở.  - Làm bài, đổi bài để kiểm tra.  - Theo dõi |

***Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2021***

**TẬP VIẾT**: **TÔ CHỮ HOA M**

**I.Mục tiêu:**

- Học sinh tô được các chữ hoa ***M***

- Viết đúng các vần: en, oen, ong, oong; các từ ngữ: *hoa sen, nhoẻn cười, trong xanh, cải xoong* kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở TV 1. (Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần).

\* Viết đều nét, giãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở TV1.

- GD HS ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

**II.Đồ dùng dạy học:**

-Chữ hoa M đặt trong khung chữ (theo mẫu chữ trong vở tập viết)

-Các vần và các từ ngữ (đặt trong khung chữ).

**III.Các hoạt động dạy học** :

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động GV** | **Hoạt động HS** |
| **1.KTBC:** 5 phút  Gọi 2 em lên bảng viết, cả lớp viết bảng con các từ: ngoan ngoãn, đoạt giải.  Nhận xét bài cũ.  **2.Bài mới :** 30 phút  Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.  Cho HS quan sát chữ mẫu.  Hướng dẫn tô chữ hoa:  Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét:  Nhận xét về số lượng và kiểu nét. Sau đó nêu quy trình viết cho học sinh, vừa nói vừa tô chữ trong khung chữ M  Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng:  Giáo viên nêu nhiệm vụ để học sinh thực hiện:   * Đọc các vần và từ ngữ cần viết. * Quan sát vần, từ ngữ ứng dụng ở bảng và vở tập viết của học sinh. * Viết bảng con.   **3.Thực hành :**  Cho HS viết bài vào vở.  GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết tại lớp.  **4.Củng cố, dặn dò :**  Thu vở chấm một số em.  Nhận xét tuyên dương. | 2 học sinh viết trên bảng, lớp viết bảng con các từ: ngoan ngoãn, đoạt giải.  - Học sinh quan sát chữ hoa M trên bảng phụ và trong vở tập viết.  Học sinh quan sát giáo viên tô trên khung chữ mẫu.  - Học sinh đọc các vần và từ ngữ ứng dụng, quan sát vần và từ ngữ trên bảng phụ và trong vở tập viết.  Viết bảng con.  - Thực hành bài viết theo yêu cầu của giáo viên và vở tập viết.  -Theo dõi |

***Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2021***

**TOÁN: LUYỆN TẬP**

**I. Mục đích, yêu cầu :** Giúp HS

- Biết giải bài toán có phép trừ; thực hiện được cộng , trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 20

+ HS làm bài tập 1, 2, 3 SGK/ 150

\* HS khá, giỏi giải được bài tập 4, HS K/T làm các bài tập theo yêu cầu.

**II. Đồ dùng dạy học :**

**-** Bảng phụ, BC, Sách giáo khoa.

**III. Các hoạt động dạy học :**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hoạt động dạy*** | ***Hoạt động học*** |
| **A. Kiểm tra bài cũ :**  - Gọi 1 HS lên bảng giải bài 3/149.  - GV nhận xét.  **B. Bài mới :**  **1. Giới thiệu bài :** Hôm nay, chúng ta học bài Luyện tập trang 150.  **2. Luyện tập :**  \* Bài 1 : SGK / 150 Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê ?  - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán.  - Yêu cầu HS điền số vào phần tóm tắt.  - Dựa vào tóm tắt giải bài toán.  **\*** Bài 2 (SGK/150)Trên sân bay có 12 máy bay, sau đó có 2 máy bay bay đi. Hỏi trên sân còn lại bao nhiêu máy bay ?  - GV hướng dẫn như bài 1.  - Yêu cầu HS điền số vào phần tóm tắt.  - Dựa vào tóm tắt giải bài toán..  \* Bài 3 : SGK/150 Viết số vào ô trống:  - yêu cầu HS tính và điền kết quả vào SGK  \* Bài 4 : SGK/150( HS khá, giỏi )  Có : 8 hình tam giác  Tô màu : 4 hình tam giác  Không tô màu : ... hình tam giác ?  - GV yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở  - Thu, chấm một số vở.  **3. Củng cố, dặn dò :**  - Trò chơi : Giải toán nhanh !  - Bài sau : **Luyện tập.** | - 1 HS lên bảng, cả lớp làm BC.  - Cả lớp mở SGK trang 150.  \* Bài 1: 2 HS đọc đề bài toán.  - HS tìm hiểu bài toán.  - HS điền số vào phần tóm tắt.  - 1 HS lên bảng, cả lớp làm BC.  \* Bài 2: 2 HS đọc đề bài toán.  - HS tìm hiểu bài toán.  - HS điền số vào phần tóm tắt.  - 1 HS lên bảng, cả lớp làm BC.  \*Bài 3: 1HS đọc đề bài.  - 3 HS lên bảng, cả lớp điền kết quả vào vở  \* Bài 4: 1 HS đọc đề.  - HS trình bày bài giải vào vở  - Mỗi tổ cử 1 HS thi giải toán nhanh. |

***Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021***

**TOÁN : LUYỆN TẬP**

**I. Mục đích, yêu cầu :** Giúp HS

- Biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có một phép trừ.

- HS làm bài tập 1, 2, 3, 4 SGK/ 151

\* HS Khuyết tật giải được các bài tập theo yêu cầu.

**II. Đồ dùng dạy học :**

**-** Bảng phụ, BC, Sách giáo khoa.

**III. Các hoạt động dạy học :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động dạy** | **Hoạt động học** |
| **A. Kiểm tra bài cũ :**  - Gọi 1 HS lên bảng giải bài 2/150.  - GV nhận xét.  **B. Bài mới :**  **1. Giới thiệu bài :** Hôm nay, chúng ta học bài Luyện tập trang 151.  **2. Luyện tập :**  \* Bài 1 :  - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán.  - Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?  - cho bớt đi làm phép tính gì?  - Yêu cầu HS điền số vào phần tóm tắt.  - Dựa vào tóm tắt giải bài toán.  - Chữa bài, nhận xét.  **\*** Bài 2 (SGK/151)Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam?  - GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề toán.  - Yêu cầu HS giải bài toán vào vở  - Chữa bài, nhận xét.  \* Bài 3 : (SGK/151) Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu cm ?  - GV hướng dẫn HS làm quen với tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.  - Yêu cầu HS giải bài toán.  - GV chữa bài, nhận xét.  **3. Củng cố, dặn dò :**  - Trò chơi : Giải toán nhanh !  Bài 4 SGK ( Chuyển thành trò chơi)  - Nhận xét, tuyên dương.  - Bài sau : **Luyện tập chung** | - 1 HS lên bảng, cả lớp làm BC.  - Cả lớp mở SGK trang 151.  2 HS đọc đề bài toán.  - HS tìm hiểu bài toán.  - …..lan có 14 cái thuyền cho bớt đi 4 cái thuyền  -….Hỏi Lan còn lại mẫy cái thuyền?  - HS điền số vào phần tóm tắt.  - 1 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở nháp  \* Bài 2: 2 HS đọc đề bài toán.  - HS tìm hiểu bài toán tương tự bài 1  - 1 HS lên bảng, cả lớp làm vở  \* Bài 3: - 1HS đọc đề bài.  - HS nhìn tóm tắt đọc đề toán.  - HS nhìn sơ đồ đoạn thẳng  - 1 HS lên bảng, cả lớp làm BC.  Chú ý: đơn vị Cm  \* Bài 4 SGK  - Mỗi tổ cử 1 HS thi giải toán nhanh.  ( Còn lại làm vào vở nháp)  - Đại diện nhóm đọc bài giải. |

***Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021***

**RÌn §äc: iªc – ­¬c**

**I. Môc ®Ých yªu cÇu:**

- Cñng cè cho HS nhí l¹i c¸c vÇn ®· häc. BiÕt ®äc c¸c tiÕng ®­îc ghÐp bëi c¸c vÇn ®ã. Häc sinh kh¸, giái ®äc tr¬n ®­îc c©u øng dông.

- GV gióp HS yÕu cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc.

**II. §å dïng d¹y häc:**

- Bµi tËp mÉu.

- SGK, Vë bµi tËp.

**III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Néi dung*** | ***C¸ch thøc tiÕn hµnh*** |
| **A. KiÓm tra bµi cò: (5p)**  -§äc bµi 79 trong SGK  **B. Bµi míi:**  1**. Giíi thiÖu bµi: (1p)**  **2. LuyÖn ®äc: (10p)**  - §äc SGK  - §äc bµi trªn b¶ng .  **NghØ d·n c¸ch (2p)**    **3. Bµi tËp: (20p)**  - Bµi 1: Nèi  - Bµi 2: §iÒn iªc hay ­¬c.  - Bµi 3: ViÕt ch÷.  **4. Cñng cè dÆn dß: (2p)** | G: Nªu yªu cÇu.  H: §äc bµi trong SGK. (CN- CL)  G: NhËn xÐt vµ ghi ®iÓm.  G: Giíi thiÖu bµi trùc tiÕp  G: Nªu yªu cÇu .  H: §äc bµi trong SGK. (CN- N- CL)  G: Theo dâi uèn n¾n t­ thÕ ®äc, t­ thÕ cÇm SGK cña HS.  H: HS kh¸ giái ®äc tr¬n c¶ bµi.  (GV chó ý h¬n ë nh÷ng em cã lùc ®äc cßn yÕu  H: **H¸t móa.**  G: Nªu yªu cÇu chung.  H: Nªu yªu cÇu cña tõng bµi.  G: H­íng dÉn häc sinh c¸ch lµm.  H: lµm bµi miÖng. (CN- CL)  G: NhËn xÐt.  H: Lµm tõng bµi vµo vë sau ®ã ®äc kÕt qu¶ cña tõng bµi.  G: theo dâi vµ uèn n¾n cho HS sau ®ã chÊm mét sè bµi.  G: NhËn xÐt tiÕt häc vµ dÆn dß HS chuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau. |

***Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021.***

**Tập viết: T« ch÷ hoa: o, «, ¬**

**1.Mục tiêu:** Tô được các chữ hoa: O, Ô, Ơ

-Viết đúng các vần: uôt, uôc, ưu, ươu; các từ ngữ; chải chuốt, thuộc bài, con cừu, ốc bươu. kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai ( Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần )

1. **Đồ dùng dạy học:**

- Máy tính

- Sách giáo khoa, vở bài tập.

| **Hoat ®éng cña gv** | **Ho¹t ®éng cña hs** |
| --- | --- |
| Giới thiệu bài.  Hđộng1: H dẫn tô chữ hoa O, Ô, Ơ  Hs quan sát mẫu chữ O, Ô, Ơ  - Chữ O gồm mấy nét: (Gv nêu các nét)  - Tương tự hỏi chữ Ô, Ơ  H/dẫn qui trình tô chữ: O, Ô, Ơ  Hđộng2: Hdẫn viết vần, từ ứng dụng  - GV chiếu chữ mẫu các vần, từ: uôt, uôc, ưu, ươu; chải chuốt, thuộc bài, con cừu, ốc bươu.  + Giảng nghĩa từ  + Nêu độ cao của các con chữ?  + Khoảng giữa các chữ như thế nào?  + Lưu ý cho Hs cách nối các con chữ, cách đưa bút.  -Viết mẫu: uôt, uôc  chải chuốt thuộc bài  Giáo viên nhắc lại cách viết 1 lần nữa.  Hđộng3 : Thực hành  - Nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút.    Hđộng4 : Củng cố - dặn dò:  - Nhắc nhở P.H cho HS luyện viết thêm ở nhà. | - Nhắc lại đề bài  - Quan sát  - Viết bảng con  - Hs đọc các vần, từ  - Ph/tích, so sánh vần ai, ay  -Hs viết bảng con hoặc vở  - Viết vào vở |

***Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021.***

**TOÁN: LUYỆN TẬP**

**I.Mục tiêu** : Giúp học sinh:

- Biết làm tính cộng (không nhớ) trong PV 100; biết tính nhẩm, vận dụng để cộng các số đo độ dài.

- Làm BT 1,2,4

**II.Đồ dùng dạy học**:

- Máy tính

- Sách giáo khoa, vở bài tập.

**III.Các hoạt động dạy học** :

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động GV** | **Hoạt động HS** |
| Giới thiệu bài  Hướng dẫn học sinh luyện tâp thưc hành:  Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài.  Giáo viên cho học sinh tự làm vào sgk rồi nêu kết quả.  Bài 2: Cho HS nêu yêu cầu của bài:  Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài rồi chữa bài  Bài 4:  Cho học sinh đề bài toán. Giáo viên hướng dẫn học sinh TT và giải.  4.Củng cố, dặn dò:  Nhắc nhở HS hoàn thành bài tập tong VBT | -HS làm bài rồi chữa bài  - HS làm tính rồi ghi kết quả  Giải:  Con sên bò được tất cả là:  15 + 14 = 29 (cm)  Đáp số : 29 cm  Hoàn thành bài |

***Thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021.***

## TOÁN: LUYỆN TẬP (tiếp theo)

**I.Mục tiêu** : Giúp học sinh:

-Biết làm tính cộng (không nhớ) trong PV 100, tập đặt tính rồi tính; biết tính nhẩm.

**II.Đồ dùng dạy học**:

- Máy tính

- Sách giáo khoa, vở bài tập.

**III.Các hoạt động dạy học** :

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động GV** | **Hoạt động HS** |
| 1.Giới thiệu bài.  2.Hướng dẫn học sinh giải các bài tập.  Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài.  Học sinh tự đặt tính rồi tính vào vở.  Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu của bài.  Giáo viên hướng dẫn hs cách cộng nhẩm:  30 + 6, gồm 3 chục và 6 đơn vị nên 30 + 6 = 36  52 + 6 = 6 + 52, cho học sinh nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.  Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của bài.  Cho học sinh tự TT và giải bài toán  - Chiếu đáp án để HS sửa bài  3.Củng cố, dặn dò:  Dặn HS hoàn thành bài trong vở BT | Học sinh nhắc lại  Đặt tính và làm vào vở:  47 + 22 40 + 20 12 + 4  51 + 35 80 + 9 8 + 31  Học sinh nêu lại cách cộng nhẩm và nêu kết quả của từng bài tập.  40 + 5 = 45, 60 + 9 = 69, 70 + 2 = 72  82 + 3 = 85 , 3 + 82 = 85  Vậy: 82 + 3 = 3 + 82 = 85  *Khi ta thay đổi vị trí các số trong phép cộng thì tổng vẫn không thay đổi.*  Tóm tắt:  Có : 21 bạn gái  Có : 14 bạn trai  Có tất cả : .... bạn? |

**Luyện tập**

**A. Mục tiêu**

- Giúp học sinh củng cố về : Viết số có 2 chữ số; Tìm số liền trước, số liền sau của 1 số ; so sánh các số ; thứ tự của các số .

\* Trọng tâm: Củng cố về đọc, viết, so sánh các số; tìm số liền trước, liền sau

**B. Đồ dùng**

- Máy tính

- Sách giáo khoa, vở bài tập.

**C. Các hoạt động dạy học**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ho¹t ®éng cña gv** | **Ho¹t ®éng cña hs** |
| ***I. Bài mới***  Hoạt động 1 : Thực hành  Bài 1 : Viết số  - Yêu cầu HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của bài toán  - Gv đọc và viết lại các số để HS đối chiếu bài.  Bài 2 :  **phần 2a)** Giáo viên hỏi : Muốn tìm số liền trước em phải làm như thế nào ?  **phần 2b)** : Giáo viên hỏi : Muốn tìm số liền sau ta phải làm như thế nào ?  GV nhắc lại cách tìm số liền trước và số liền sau.  -Tìm số liền trước 1 số em lấy số đã biết trừ đi 1 đơn vị  -Thêm 1 đơn vị vào 1 số ta được số đứng liền sau số đó  **Phần c)** : Cho học hoàn thành điền số liền trước liền sau vào bảng số cho trước.  ***II. Củng cố - dặn dò***  Nhắc HS hoàn thành bài tập trong VBT. | - Học sinh nêu yêu cầu :Viết số  - Học sinh viết bảng  - ba mươi ba: 33  90, 99, 58, 85, 21, 71, 66, 100    - HS làm vở  + Số liền trước của 62 là 61  + Số liền trước của 80 là 79  + Số liền trước của 99 là 98  + Số liền sau của 20 là 21  + Số liền sau của 38 là 39  + Số liền sau của 99 là 100   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Số liền trước** | **số đã biết** | **số liền sau** | |  | 45  69  99 |  | |