**THỜI KHOÁ BIỂU – Lớp 2A2**

***Năm học 2022 – 2023***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Thứ hai** | **Thứ ba** | **Thứ tư** | **Thứ năm** | **Thứ sáu** |
| ***Sáng:***  **7h45’-> 11h** | Chào cờ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Toán | Tiếng Việt |
| Toán | Dyned | Tiếng Việt | Dyned | Tiếng Việt |
| Tiếng Việt | Tiếng Việt | Âm nhạc | Tiếng Việt | Toán |
| Tiếng Việt | Toán | Toán | Tiếng Việt | TNXH |
| ***Chiều:***  **13h45’ -> 17h**  **(Thứ hai, thứ ba: tan học 16h20’)** | Đạo đức | GDTC | TNXH | HĐTN | HDH |
| HDH | Song ngữ | ĐSTV | Song ngữ | GDTC |
| Âm nhạc | Mỹ thuật | HDH | HDH | HĐTN |
|  |  | ***Kỹ năng sống*** | ***STEM*** | ***Kỹ năng sống*** |
|  | **Mặc đồng phục** |  | **Mặc đồng phục** |  | **Mặc đồng phục** |

***Hướng dẫn mang sách vở và tự học ở nhà***

|  |  |
| --- | --- |
| + **Thứ hai**: Con mang sách Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc; vở Toán, vở Tiếng Việt. | **Tối**: Đọc bài đọc( sáng học) và làm bài tập( nếu cô giao) |
| + **Thứ ba**: Con mang sách Toán, Tiếng Việt; vở Toán, vở Tiếng Việt, Sách Tiếng Anh Dyned và sách Tiếng Anh song ngữ (***Toán****)*, Giấy vẽ và màu vẽ. | **Tối**: Làm bài tập( nếu cô giao) |
| + **Thứ tư**: Con mang sách Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc; vở Toán, vở Tiếng Việt. | **Tối**: Đọc bài đọc( sáng học) và làm bài tập( nếu cô giao) |
| + **Thứ năm**: Con mang sách Toán, Tiếng Việt; vở Toán, vở Tiếng Việt, Sách Tiếng Anh Dyned và sách Tiếng Anh song ngữ (***Tự nhiên xã hội)*** | **Tối**: Làm bài tập( nếu cô giao) |
| + **Thứ sáu**: Con mang sách Toán, Tiếng Việt; vở Toán, vở Tiếng Việt. | **Tối**: Làm bài tập( nếu cô giao) |

***Phụ huynh nhắc con chuẩn bị sách vở theo đúng thời khoá biểu trên.***

**CÁCH THỰC HIỆN CỘNG CÓ NHỚ**

|  |  |
| --- | --- |
| **9 cộng với một số**  Ta giữ nguyên 9 rồi tách 1 ở số hạng kia ghép với 9 bằng 10, tiếp theo lấy 10 cộng với phần còn lại của số hạng vừa tách được kết quả.  ***Ví dụ: 9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14***  **9 + 2 = 11 9 + 6 = 15**  **9 + 3 = 12 9 + 7 = 16**  **9 + 4 = 13 9 + 8 = 17**  **9 + 5 = 14 9 + 9 = 18** | **8 cộng với một số**    Ta giữ nguyên 8 rồi tách 2 ở số hạng kia ghép với 8 bằng 10, tiếp theo lấy 10 cộng với phần còn lại của số hạng vừa tách được kết quả.  ***Ví dụ: 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13***  **8 + 3 = 11 8 + 7 = 15**  **8 + 4 = 12 8 + 8 = 16**  **8 + 5 = 13 8 + 9 = 17**  **8 + 6 = 14** |
| **7 cộng với một số**  Ta giữ nguyên 7 rồi tách 3 ở số hạng kia ghép với 7 bằng 10, tiếp theo lấy 10 cộng với phần còn lại của số hạng vừa tách được kết quả.  ***Ví dụ: 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12***  **7 + 4 = 11 7 + 7 = 14**  **7 + 5 = 12 7 + 8 = 15**  **7 + 6 = 13 7 + 9 = 16** | **6 cộng với một số**  Ta giữ nguyên 6 rồi tách 4 ở số hạng kia ghép với 6 bằng 10, tiếp theo lấy 10 cộng với phần còn lại của số hạng vừa tách được kết quả.  ***Ví dụ: 6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11***  **6 + 5 = 11 6 + 8 = 14**  **6 + 6 = 12 6 + 9 = 15**  **6 + 7 = 13** |

***Phụ huynh cho con học thuộc các phép tính trên để giúp con làm tính nhanh.***

**DANH SÁCH HỌC SINH HỌC NHÓM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *Hồ Huyền Anh* |  |  |  |  |  |  |
| 2 | *Nguyễn Mai Anh* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | *Vũ Đặng Bảo Anh* |  |  |  |  |  |  |
| 4 | *Lương Gia Bảo* |  |  |  |  |  |  |
| 5 | *Nguyễn Gia Bảo* |  |  |  |  |  |  |
| 6 | *Nguyễn Thái Bảo* |  |  |  |  |  |  |
| 7 | *Hoàng Anh Đức* |  |  |  |  |  |  |
| 8 | *Nguyễn Thảo Hiền* |  |  |  |  |  |  |
| 9 | *Đào Tuấn Kiệt* |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Vương Toàn Hoàng Nam* |  |  |  |  |  |  |
| 11 | *Nguyễn Phạm Bảo Ngân* |  |  |  |  |  |  |
| 12 | *Hoàng Minh Nguyệt* |  |  |  |  |  |  |
| 13 | *Vũ Phương Thảo* |  |  |  |  |  |  |
| 14 | *Vương Gia Tuệ* |  |  |  |  |  |  |
| 15 | *Nguyễn Trọng Minh Hưng* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nguyễn Tuấn Duy An |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nguyễn Vũ Trang Anh |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Hoàng Vĩnh Hoà |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Đào Anh Khoa |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nguyễn Hữu Khoa |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Phan Thảo Linh |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nguyễn Thanh Mai |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Nguyễn Bảo Minh (A) |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Nguyễn Bảo Minh (B) |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nguyễn Trọng Gia Minh |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Vũ Duy Minh |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Vũ Phạm Quang Minh |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Đoàn Khánh Ngân |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Vũ Hoàng Sơn |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Huỳnh Nhật Thuỷ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Đỗ Hải Yến |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Vương Bảo Đan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Nguyễn Tuấn Duy An *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Đào Huyền Anh *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Hồ Huyền Anh *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Hoàng Quỳnh Anh *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Nguyễn Mai Anh *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Nguyễn Vũ Trang Anh *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Vũ Đặng Bảo Anh *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Lương Gia Bảo *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Nguyễn Gia Bảo *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Nguyễn Thái Bảo *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Lương Chí Bình *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Vương Bào Đan *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Hoàng Anh Đức *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Ngô Vân Giang *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Nguyễn Thảo Hiền *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Hoàng Vĩnh Hoà *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Nguyễn Đức Hoàng *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  **Nguyễn Duy Hoàng *– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |
| TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 - 2023*** | TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  ***– Lớp 2A2***  ………………………………………….  ***Năm học 2022 – 2023*** |