|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HỌC KÌ I** | | | **LỊCH BÁO GIẢNG** | | | | | | | |
| **TUẦN HỌC THỨ 26** | | |  | *Từ ngày: 13/3/2023 - Đến ngày: 17/3/2023* | | | | | |
| **Thứ/ngày/buổi** | | **Tiết** | **Tiết PPCT** | **Môn học (hoặc PM)** | **Tên bài giảng** | | | **Đồ dùng** | | | |
| **2** 13/3 | Buổi sáng | 1 | 75 | ***Chào cờ*** | Sinh hoạt dưới cờ | | |  | | | |
| 2 | 126 | Toán | Các số trong phạm vi 1000 (Tiết 1) | | | Máy tính | | | |
| 3 | 251 | Tiếng Việt | Đọc: Những con sao biển (tiết 1) | | | Máy tính | | | |
| 4 | 252 | Tiếng Việt | Đọc: Những con sao biển (tiết 2) | | | Máy tính | | | |
| Buổi chiều | 1 |  | ĐSTV | Đọc sách, truyện | | |  | | | |
| 2 | 26 | Đạo đức | Kiểm chế cảm xúc tiêu cực (Tiết 1) | | | Máy tính | | | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | | Máy tính | | | |
| **3** 14/3 | Buổi sáng | 1 | 253 | Tiếng Việt | Nói và nghe: Bảo vệ môi trường | | | Máy tính | | | |
| 2 | 254 | Tiếng Việt | Viết: Chữ hoa Y | | | Máy tính | | | |
| 3 |  | ***TC T.Anh*** | Unit 8: Transportation – Lesson 1.1 | | |  | | | |
| 4 | 127 | Toán | Các số trong phạm vi 1000 (Tiết 2) | | | Máy tính | | | |
| Buổi chiều | 1 |  | ***Âm nhạc*** | Luyện tập và biểu diễn bài hát *Mẹ ơi có biết* | | |  | | | |
| 2 |  | ***Mĩ thuật*** | Chú hổ trong rừng (Tiết 2) | | |  | | | |
| 3 |  | ***GDTC*** | Bài 1: Dẫn nhồi bóng tại chỗ (tiết 1) | | |  | | | |
| **4** 15/3 | Buổi sáng | 1 |  | ***TC Â.nhạc*** | Luyện tập và biểu diễn bài hát *Mẹ ơi có biết* | | |  | | | |
| 2 | 128 | Toán | Các số trong phạm vi 1000 (Tiết 3) | | | Máy tính | | | |
| 3 | 255 | Tiếng Việt | Đọc: Tạm biệt cánh cam (tiết 1) | | | Máy tính | | | |
| 4 | 256 | Tiếng Việt | Đọc: Tạm biệt cánh cam (tiết 2) | | | Máy tính | | | |
| Buổi chiều | 1 | 51 | TNXH | Cơ quan hô hấp (Tiết 2) | | | Máy tính | | | |
| 2 |  | HDH | Hoàn thành bài | | | Máy tính | | | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | | Máy tính | | | |
| **5** 16/3 | Buổi sáng | 1 |  | ***GDTC*** | Bài 1: Dẫn nhồi bóng tại chỗ (tiết 2) | | |  | | | |
| 2 | 257 | Tiếng Việt | LT1: Mở rộng vốn từ về các loài vật nhỏ bé. Dấu chấm, dấu chấm hỏi | | | Máy tính | | | |
| 3 |  | ***TC T.Anh*** | Unit 8: Transportation – Lesson 1.2 | | |  | | | |
| 4 | 258 | Tiếng Việt | Nghe-viết: Tạm biệt cánh cam. Phân biệt oanh/oach, s/x, dấu hỏi/ dấu ngã | | | Máy tính | | | |
| Buổi chiều | 1 | 129 | Toán | Các số có ba chữ số | | | Máy tính | | | |
| 2 | 76 | HĐTN | Tôi luôn bên bạn | | | Máy tính | | | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | | Máy tính | | | |
| **6** 17/3 | Buổi sáng | 1 | 130 | Toán | Các số có ba chữ số (tiếp theo) | | | Máy tính | | | |
| 2 |  | ***TC Mĩ thuật*** | Vẽ trang trí đường diềm ở đồ vật | | | Máy tính | | | |
| 3 | 259 | Tiếng Việt | LT2: Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường. | | | Máy tính | | | |
| 4 | 260 | Tiếng Việt | Đọc mở rộng | | | Máy tính | | | |
| Buổi chiều | 1 | 52 | TNXH | Bảo vệ cơ quan hô hấp (Tiết 1) | | |  | | | |
| 2 |  | HDH | Hoàn thành bài | | | Máy tính | | | |
| 3 | 77 | 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** | | |  |  | | | |