|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRƯỜNG TH GIANG BIÊN** | | | | | | | |  |  | | | | |
| **HỌC KÌ I** | | | **LỊCH BÁO GIẢNG** | | | | | | | | | |
| **TUẦN HỌC THỨ 5** | | |  | *Từ ngày: 3/10/2022 - Đến ngày: 7/10/2022* | | | | | | | |
| **Thứ/ngày/buổi** | | **Tiết** | **Tiết PPCT** | **Môn học (hoặc PM)** | **Tên bài giảng** | | **Đồ dùng** | | |
| **2** 3/10 | Buổi sáng | 1 | 13 | ***Chào cờ*** | Sinh hoạt dưới cờ | |  | | |
| 2 | 21 | Toán | Luyện tập chung | | Máy tính | | |
| 3 | 41 | Tiếng Việt | Đọc: Cô giáo lớp em (tiết 1) | | Máy tính | | |
| 4 | 42 | Tiếng Việt | Đọc: Cô giáo lớp em (tiết 2) | | Máy tính | | |
| Buổi chiều | 1 | 1 | ĐSTV | Đọc sách, truyện | |  | | |
| 2 | 5 | Đạo đức | Kính trọng thầy cô giáo (tiết 2) | | Máy tính | | |
| 3 | 43 | HDH | **Bù Tiếng Việt: LT2: Viết thời gian biểu** | | Máy tính | | |
| **3** 4/10 | Buổi sáng | 1 | 44 | Tiếng Việt | Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé ham học | | Máy tính | | |
| 2 | 45 | Tiếng Việt | Viết: Chữ hoa D | | Máy tính | | |
| 3 | 4 | ***Tiếng Anh*** | Unit 1: Feelings – Lesson 3.1 | |  | | |
| 4 | 22 | Toán | Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 | | Máy tính | | |
| Buổi chiều | 1 |  | ***Âm nhạc*** | Học hát bài *Con chim chích chòe* | |  | | |
| 2 |  | ***Mĩ thuật*** | Đại dương trong mắt em (tiết 1) | |  | | |
| 3 |  | ***GDTC*** | Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại | |  | | |
| **4** 5/10 | Buổi sáng | 1 | 5 | ***TC Â.nhạc*** | Ôn bài *Con chim chích chòe* | |  | | |
| 2 | 23 | Toán | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | | Máy tính | | |
| 3 | 46 | Tiếng Việt | Đọc: Thời khóa biểu (tiết 1) | | Máy tính | | |
| 4 | 47 | Tiếng Việt | Đọc: Thời khóa biểu (tiết 2) | | Máy tính | | |
| Buổi chiều | 1 | 9 | TNXH | Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình (tiết 1) | | Máy tính | | |
| 2 | 10 | HDH | **Bù TNXH: Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình (tiết 2)** | | Máy tính | | |
| 3 | 59 | Tiếng Việt | Đọc mở rộng (bù thứ sáu 7/10) | | Máy tính | | |
| **5** 6/10 | Buổi sáng | 1 |  | ***Thể dục*** | Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại | |  | | |
| 2 | 48 | Tiếng Việt | LT1: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động | | Máy tính | | |
| 3 |  | ***Tiếng Anh*** |  | |  | | |
| 4 | 49 | Tiếng Việt | Viết: Thời khóa biểu. Phân biệt: c/k, ch/tr, v/d | | Máy tính | | |
| Buổi chiều | 1 | 4 | Toán | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | | Máy tính | | |
| 2 | 14 | HĐTN | Vui Trung thu | | Máy tính | | |
| 3 | 25 | HDH | **Bù Toán: Luyện tập (tiết 1)** | | Máy tính | | |
| **6** 7/10 | Buổi sáng |  | HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG | | | |  | | |
| Buổi chiều |
| **Kiểm tra nhận xét** | | | | | Tổng hợp đồ dùng: 18 lượt  *Giang Biên, ngày 27 tháng 9 năm 2022* | | | | | |
|  |  |  | **KHỐI TRƯỞNG**  **Nguyễn Thị Vân Anh** | | |  |  | | | | | |