|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN LONG BIÊN  **TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN**  Số: /KH-THGB | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**    *Giang Biên, ngày 10 tháng 8 năm 2022* |

**KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN TIẾNG ANH, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 1**

**Năm học 2022 - 2023**

**I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH – Giáo trình I learn Smart Start 1.**

**1. Yêu cầu cần đạt**

**KĨ NĂNG ĐỌC**

* Biết đọc các từ đơn, các cấu trúc câu đơn giản, các câu chào hỏi, mệnh lệnh
* Đọc từ vựng thuộc các chủ để (đồ chơi, con vật, thức ăn, hoạt động,…….)
* Đọc và chỉ các chữ cái từ A đến M, đọc được các từ vựng minh họa cho chữ cái (Vd: A: apple, ant,…..)
* Hiểu bối cảnh tranh và nhân vật
* Nhận biết, nhớ tên nhân vật trong sách

**KĨ NĂNG VIẾT**

* Viết các chữ cái từ A – M theo đúng thứ tự nét và thứ tự bảng chữ cái

**KĨ NĂNG NGHE VÀ NÓI**

* Nghe và nhận biết các câu lệnh đơn giản (stand up, sit down, raise your hands,…)
* Nghe và chỉ tranh đúng
* Nghe và nhắc lại được các từ vựng, các cấu trúc câu đơn giản theo chủ đề (số, chữ cái, gia đình, trường học, màu sắc,…)
* Đọc thuộc và đúng nhịp các bài chants, songs ngắn trong mỗi Unit
* Nói cấu trúc câu đơn giản (VD: It’s blue, It’s red, It’s a cat, ……)

**2. Nội dung chương trình**

Thời lượng: 35 tuần x 2 tiết/ tuần = 70 tiết/ năm học.

H Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết.

Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết.

| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa0** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/**  **Số tiết bài học** |  |
|  |
| 1 | **Welcome** | Getting started - Lesson 1. | 01/02 |  |
| Getting started - Lesson 2. | 02/02 |  |
| 2 | **My family** | Unit 1: Family - Lesson 1.1 | 01/06 |  |
| Unit 1: Family - Lesson 1.2 | 02/06 |  |
| 3 | Unit 1: Family - Lesson 2.1 | 03/06 |  |
| Unit 1: Family – Lesson 2.2 | 04/06 |  |
| 4 | Unit 1: Family – Lesson 3.1 | 05/06 |  |
| Unit 1: Family – Lesson 3.2 | 06/06 |  |
| 5 | **My school** | Unit 2: School - Lesson 1.1 | 01/06 |  |
| Unit 2: School - Lesson 1.2 | 02/06 |  |
| 6 | Unit 2: School - Lesson 2.1 | 03/06 |  |
| Unit 2: School - Lesson 2.1 | 04/06 |  |
| 7 | Review 1 | 05/06 |  |
| Review 2 | 06/06 |  |
| 8 | **Colors** | Unit 3: Colors - Lesson 1.1 | 01/06 |  |
| Unit 3: Colors - Lesson 1.2 | 02/06 |  |
| 9 | Unit 3: Colors - Lesson 2.1 | 03/06 |  |
| Unit 3: Colors – Lesson 2.2 | 04/06 |  |
| 10 | Unit 3: Colors – Lesson 3.1 | 05/06 |  |
| Unit 3: Colors – Lesson 3.2 | 06/06 |  |
| 11 | **My body** | Unit 4: My body – Lesson 1.1 | 01/06 |  |
| Unit 4: My body – Lesson 1.2 | 02/06 |  |
| 12 | Unit 4: My body – Lesson 2.1 | 03/06 |  |
| Unit 4: My body – Lesson 2.2 | 04/06 |  |
| 13 | Review 3 | 05./06 |  |
| Review 4 | 06/06 |  |
| 14 | **Animals** | Unit 5: Animals – Lesson 1.1 | 01/06 |  |
| Unit 5: Animals – Lesson 1.2 | 02/06 |  |
| 15 | Unit 5: Animals – Lesson 2.1 | 03/06 |  |
| Unit 5: Animals – Lesson 2.2 | 04/06 |  |
| 16 | Unit 5: Animals – Lesson 3.1 | 05/06 |  |
| Unit 5: Animals – Lesson 3.2 | 06/06 |  |
| 17 | **TEST** | End of Term Test 1 – Speaking | 01/03 |  |
| End of Term Test 1 – Speaking | 02/03 |  |
| 18 | End of Term Test 1 – Writing | 03/03 |  |
|  | Review Unit 1. Unit 5 | 01/01 |  |
| 19 | **Activities** | Unit 6: Activities – Lesson 1.1 | 01/06 |  |
| Unit 6: Activities – Lesson 1.2 | 02/06 |  |
| 20 | Unit 6: Activities – Lesson 2.1 | 03/06 |  |
| Unit 6: Activities – Lesson 2.2 | 04/06 |  |
| 21 | Review 5 | 05/06 |  |
| Review 6 | 06/06 |  |
| 22 | **Numbers** | Unit 7: Numbers – Lesson 1.1 | 01/06 |  |
| Unit 7: Numbers – Lesson 1.2 | 02/06 |  |
| 23 | Unit 7: Numbers – Lesson 2.1 | 03/06 |  |
| Unit 7: Numbers – Lesson 2.2 | 04/06 |  |
| 24 | Unit 7: Numbers – Lesson 3.1 | 05/06 |  |
| Unit 7: Numbers – Lesson 3.2 | 06/06 |  |
| 25 | **Food** | Unit 8: Food – Lesson 1.1 | 01/06 |  |
| Unit 8: Food – Lesson 1.2 | 02/06 |  |
| 26 | Unit 8: Food – Lesson 2.1 | 03/06 |  |
| Unit 8: Food – Lesson 2.2 | 04/06 |  |
| 27 | Review 7 | 05/06 |  |
| Review 8 | 06/06 |  |
| 28 | **Toys** | Unit 9: Toys – Lesson 1.1 | 01/06 |  |
| Unit 9: Toys – Lesson 1.2 | 02/06 |  |
| 29 | Unit 9: Toys – Lesson 2.1 | 03/06 |  |
| Unit 9: Toys – Lesson 2.2 | 04/06 |  |
| 30 | Unit 9: Toys – Lesson 3.1 | 05/06 |  |
| Unit 9: Toys – Lesson 3.2 | 06/06 |  |
| 31 | **My house** | Unit 10: My house – Lesson 1.1 | 01/06 |  |
| Unit 10: My house – Lesson 1.2 | 02/06 |  |
| 32 | Unit 10: My house – Lesson 2.1 | 03/06 |  |
| Unit 10: My house – Lesson 2.2 | 04/06 |  |
| 33 | **TEST** | End of Term Test 2 – Speaking | 01/02 |  |
| End of Term Test 2 – Speaking | 02/02 |  |
| 34 | **Review** | Review 9 | 01/02 |  |
| Review 10 | 02/02 |  |
| 35 | **TEST** | End of Term Test 2 – Writing | 01/01 |  |
| Review Unit 6 – Unit 10 | 01/01 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**  **Trần Thị Thanh Hương** | **TỔ TRƯỞNG**  **Nguyễn Thị Thu Hiền** |