**TUẦN 1 (Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023) Lớp: 1.2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **THỨ** | **MÔN** | **TIẾT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | HĐTN | 1 | CĐ 1: Em và những người bạn - Giới thiệu học sinh lớp 1 |
| ĐẠO ĐỨC | 1 | Mái ấm gia đình (Tiết 1) |
| TIẾNG ANH | 1 |  |
| TIẾNG ANH | 2 |  |
| TIẾNG VIỆT | 1 | Bài 1: A a |
| TIẾNG VIỆT | 2 | Bài 1: A a |
| TOÁN | 1 | Lớp 1 của em |
|  |  |  |
| **3** | TIẾNG VIỆT | 3 | Bài 2: B b |
| GDTC | 1 | Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số (Tiết 1) |
| MĨ THUẬT | 1 | Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật (Tiết 1) |
| KNS |  |  |
| TIẾNG ANH | 3 |  |
| TIẾNG ANH | 4 |  |
| TIẾNG VIỆT | 4 | Bài 2: B b |
|  |  |  |
| **4** | TIẾNG VIỆT | 5 | Bài 3: C c **` ′** |
| TIẾNG VIỆT | 6 | Bài 3: C c **` ′** |
| TIẾNG ANH | 5 |  |
| TIẾNG ANH | 6 |  |
| STEM | 1 |  |
|  | HĐTN | 2 | Chủ đề 1: Em và những người bạnHình dáng bên ngoài của em và bạn |
|  | TNXH | 1 | Gia đình của em (Tiết 1) |
|  |  |  |  |
| **5** | TOÁN | 2 | Làm quen với một số hình - Vị trí (Tiết 1) |
| GDTC | 2 | Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số (tiết 2) |
| TIẾNG VIỆT | 7 | Bài 4: O o dấu hỏi |
| TIẾNG VIỆT | 8 | Bài 4: O o dấu hỏi |
| TIẾNG VIỆT | 9 | Thực hành |
| ÂM NHẠC | 1 | Chủ đề 1: Âm thanh ngày mới: Khám phá |
|  | RÈN TOÁN |  | Ôn tập về vị trí |
|  |  |  |  |
| **6** | TIẾNG VIỆT | 10 | Bài 5: Ôn tập  |
| TIẾNG VIỆT | 11 | Bài 5: Ôn tập  |
| TOÁN | 3 | Làm quen với một số hình - Vị trí (Tiết 2) |
| TNXH | 1 | Gia đình của em (Tiết 2) |
| TIẾNG VIỆT | 12 | Bài 5: kể chuyện: Cá bò |
| HĐTN | 3 | Chủ đề 1: Em và những người bạnSHL: Em làm việc nhóm |
| RÈN TV |  | Ôn các tư thế đọc, viết, nói và nghe |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU** | **TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN****Lê Thị Cẩm Thu** |