|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HỌC KÌ I** | | | **LỊCH BÁO GIẢNG** | | | | | | | |
| **TUẦN HỌC THỨ 25** | | |  | *Từ ngày: 6/3/2023 - Đến ngày: 10/3/2023* | | | | | |
| **Thứ/ngày/buổi** | | **Tiết** | **Tiết PPCT** | **Môn học (hoặc PM)** | **Tên bài giảng** | | | **Đồ dùng** | | | |
| **2** 6/3 | Buổi sáng | 1 | 72 | ***Chào cờ*** | Sinh hoạt dưới cờ | | |  | | | |
| 2 | 121 | Toán | Luyện tập chung (tiết 2) | | | Máy tính | | | |
| 3 | 241 | Tiếng Việt | Đọc: Tiếng chổi tre (tiết 1) | | | Máy tính | | | |
| 4 | 242 | Tiếng Việt | Đọc: Tiếng chổi tre (tiết 2) | | | Máy tính | | | |
| Buổi chiều | 1 |  | ĐSTV | Đọc sách, truyện | | |  | | | |
| 2 | 25 | Đạo đức | Thể hiện cảm xúc bản thân (tiết 2) | | | Máy tính | | | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | | Máy tính | | | |
| **3** 7/3 | Buổi sáng | 1 | 243 | Tiếng Việt | Nói và nghe: Kể chuyện Hạt giống nhỏ | | | Máy tính | | | |
| 2 | 244 | Tiếng Việt | Viết: Chữ hoa X | | | Máy tính | | | |
| 3 |  | ***TC T.Anh*** | Unit 7: Clothes - Lesson 3.1 | | |  | | | |
| 4 | 122 | Toán | Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1) | | | Máy tính | | | |
| Buổi chiều | 1 |  | ***Âm nhạc*** | Thường thức Âm nhạc: *Nhạc cụ Ma ra cat.* Vận dụng - Sáng tạo | | |  | | | |
| 2 |  | ***Mĩ thuật*** | Chú hổ trong rừng (Tiết 1) | | |  | | | |
| 3 |  | ***GDTC*** | Ôn các TTKNVĐCB đã học | | |  | | | |
| **4** 8/3 | Buổi sáng | 1 |  | ***TC Â.nhạc*** | Ôn thường thức Âm nhạc: *Nhạc cụ Ma ra cat* | | |  | | | |
| 2 | 123 | Toán | Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2) | | | Máy tính | | | |
| 3 | 245 | Tiếng Việt | Đọc: Cỏ non cười rồi (tiết 1) | | | Máy tính | | | |
| 4 | 246 | Tiếng Việt | Đọc: Cỏ non cười rồi (tiết 2) | | | Máy tính | | | |
| Buổi chiều | 1 | 49 | TNXH | Phòng tránh cong vẹo cột sống (Tiết 2) | | | Máy tính | | | |
| 2 |  | HDH | Hoàn thành bài | | | Máy tính | | | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | | Máy tính | | | |
| **5** 9/3 | Buổi sáng | 1 |  | ***GDTC*** | Kiểm tra, đánh giá TTKNVĐCB | | |  | | | |
| 2 | 247 | Tiếng Việt | LT1: Mở rộng vốn từ về bảo vệ môi trường. Dấu phẩy. | | | Máy tính | | | |
| 3 |  | ***TC T.Anh*** | Unit 7: Clothes - Lesson 3.2 | | |  | | | |
| 4 | 248 | Tiếng Việt | Nghe-viết: Cỏ non cười rồi. Phân biệt: ng/ngh, êt/êch | | | Máy tính | | | |
| Buổi chiều | 1 | 124 | Toán | Em vui học Toán (Tiết 1) | | | Máy tính | | | |
| 2 | 73 | HĐTN | Những người bạn hàng xóm | | | Máy tính | | | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | | Máy tính | | | |
| **6** 10/3 | Buổi sáng | 1 | 125 | Toán | Em vui học Toán (Tiết 2) | | | Máy tính | | | |
| 2 |  | ***TC Mĩ thuật*** | Vẽ tranh đề tài “ Mẹ hoặc cô giáo” | | | Máy tính | | | |
| 3 | 249 | Tiếng Việt | LT2: Viết lời xin lỗi | | | Máy tính | | | |
| 4 | 250 | Tiếng Việt | Đọc mở rộng | | | Máy tính | | | |
| Buổi chiều | 1 | 50 | TNXH | Cơ quan hô hấp (Tiết 1) | | |  | | | |
| 2 |  | HDH | Hoàn thành bài | | | Máy tính | | | |
| 3 | 74 | HĐTN | Sơ kết tuần | | | Bảng thi đua | | | |
| **Kiểm tra nhận xét** | | | | | Tổng hợp đồ dùng: 25 lượt  *Giang Biên, ngày 28 tháng 2 năm 2023* | | | |
|  |  |  | **KHỐI TRƯỞNG**  **Nguyễn Thị Vân Anh** | | |  |  | | | |