Thứ tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Tiếng Việt

**Học vần – Bài 88: ip – up**

**1. Mục tiêu:**

**a. Kiến thức:**

- Đọc và viết đư­­­­­­­­ợc : ip, up, bắt nhịp, chụp đèn.

- Đọc được các từ ứng dụng và bài thơ trong bài.

**b. Kĩ năng:**

- Viết chữ đúng mẫu, nét chữ đều, đúng ô li và đẹp

- Đọc đúng, rõ ràng các chữ.

- Đọc trơn bài thơ ứng dụng

**c. Thái độ:**

- Thái độ học tập nghiêm túc.

**2. Hướng dẫn đọc:**

- Yêu cầu học sinh đọc lại bài ep - êp

- Hướng dẫn đọc vần mới:

+ Phụ huynh đọc mẫu giúp học sinh nhận diện vần.

+ Yêu cầu học sinh đánh vần các vần (chữ hồng).

+ Yêu cầu học sinh đánh vần từ chữ hồng đến chữ xanh dương ( 3 lần).

+ Yêu cầu học sinh gạch dưới các tiếng có vần vừa học.

+ Cho học sinh đọc trơn lại các từ ( 5 lần)..

\* Đối với các em đọc chậm, phụ huynh vẫn để em đánh vần các từ nhiều lần rồi giảm dần lượng đánh vần để hướng học sinh đọc trơn từ từ.

- Hướng dẫn học sinh đọc bài thơ ứng dụng:

+ Phụ huynh đọc mẫu một lần bài thơ ứng dụng.

+ Yêu cầu học sinh đọc từng câu (câu thứ nhất, câu thứ hai,...). Nếu học sinh nào đọc chậm, phụ huynh cứ để bé đánh vần hết câu rồi sau đó đọc trơn lại cả câu sau.

+ Yêu cầu học sinh đọc trơn cả bài thơ.

+ Sau khi đọc xong, yêu cầu học sinh gạch dưới các tiếng có vần vừa học và đọc to các tiếng đó. ( nhịp)

+ Yêu cầu học sinh đọc lại cả bài, tối thiểu 5 lần để ghi nhớ được vần vừa học.

- Hướng dẫn học sinh viết (viết vào vở luyện tập):

+ ip: Viếp chữ i sau đó nối bút viết chữ p.

+ up: Viếp chữ u sau đó nối bút viết chữ p.

( lưu ý chữ i, u là 2 ô li, chữ p là 4 ô li)

+ bắt nhịp Viết chữ bắt, cách ra một khoảng viết chữ nhịp gồm ghi chữ nh, nối bút ghi chữ i rồi tiếp tục ghi chữ p, dấu nặng dưới chữ i.

+ chụp đèn:, Viết chữ chụp gồm ghi chữ ch, nối bút ghi chữ u rồi tiếp tục ghi chữ p, dấu nặng dưới chữ u. cách ra một khoảng viết đèn

- Phụ huynh cho các bé viết mỗi loại 3 dòng

Toán

**Luyện tập trang 114**

**1. Mục tiêu:**

**a. Kiến thức:**

- Ôn lại kiến thức đã học.

**b. Kỹ năng:** - Thực hành làm tính nhẩm.

**c. Thái độ:** Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác khi làm các bài tập

**2. Hướng dẫn học:**

Hướng dẫn học sinh làm bài:

**+ Bài 1:** Học sinh ghi số thứ tự từ 0 đến 9, mỗi số ứng với một vạch của tia số.

Tương tự với tia số từ 10 đến 20.

**+ Bài 2:** Yêu cầu học sinh quan sát tia số ở bài 1 rồi viết câu trả lời vào các câu hỏi, ví dụ:

Số liền sau của của số 7 là số nào? ( quan sát tia số để thấy được số 8 nằm sau số 7. Như vây ta ghi số 8)

Tương tự các bài còn lại.

**+ Bài 3:** Yêu cầu học sinh quan sát tia số ở bài 1 rồi viết câu trả lời vào các câu hỏi, ví dụ:

Số liền trước số 8 là số nào? ( quan sát tia số để thấy được số 7 nằm trước số 8. Như vây ta ghi số 7)

**+ Bài 4:** Làm bài vào vở luyện tập.

Hướng dẫn học sinh đặt phép tính như sau:

☞ Ghi số 12, sau đó ghi dấu + ở bân dưới số 12 một tí ở bên tay trái (như hình), sau đó ghi số 3 sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị. Lấy thước kẻ gạch ngang một đường kẻ ngắn bên dưới.

 12

 + 3

- Hướng dẫn học sinh tính:

☞ Lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị ( 2 cộng 3 bằng 5, viết 5), hàng chục giữ nghuyên ta viết lại bên dưới ( hạ 1 viết 1). Như vậy, ta có 12 + 3 = 15.

 12

 + 3

 15

☞ Phụ huynh nhắc nhở học sinh khi đặt phép tính thì phải luôn luôn đặt số thẳng cột, đơn vị thẳng cột đơn vị.

**+ Bài 5:**

Bước 1: Lấy bút vẽ ngoặc lại phép tính đầu tiên như hình:

 11 + 2 + 3 =

Hoặc: 11 + 2 + 3 =

Bước 2: Hướng dẫn cách tính:

 Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tính : Lấy số thứ nhất cộng/ trừ số thứ hai ra kết quả, lấy kết quả đó cộng / trừ với số thứ ba ghi kết quả cuối cùng sau dấu =.

( lưu ý học sinh thực hiện phép tính từ trái sang phải).

**Lưu ý: Sau khi Học sinh học và làm bài xong, quý phụ huynh chụp bài và gửi cho Giáo viên chủ nhiệm sửa**

**Đáp án:**

**Bài 2:**

Số liền sau của số 7 là số **8**

Số liền sau của số 9 là số **10**

Số liền sau của số 10 là số **11**

Số liền sau của số 19 là số **20**

**Bài 3:**

Số liền trước của số 8 là số **7**

Số liền trước của số 10 là số **9**

Số liền trước của số 11 là số **10**

Số liền trước của số 1 là số **0**

**Bài 4:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  12 + 3 15 |  14 + 5 19 |  11 + 7 18 |
|  15 - 3 12 |  19 - 5 14 |  18 - 7 11 |

**Bài 5:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 + 2 + 3 = **16** | 15 + 1 – 6 = **10** | 17 – 5 – 1 = **11** |
| 12 + 3 + 4 = **19** | 16 + 3 – 9 = **10** | 17 – 1 – 5 = **16** |