|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HỌC KÌ I** | | | **LỊCH BÁO GIẢNG** | | | | | | | | |
| **TUẦN HỌC THỨ 6** | | |  | *Từ ngày: 10/10/2022 - Đến ngày: 14/10/2022* | | | | | | |
| **Thứ/ngày/buổi** | | **Tiết** | **Tiết PPCT** | **Môn học (hoặc PM)** | **Tên bài giảng** | | **Đồ dùng** | |
| **2** 10/10 | Buổi sáng | 1 | 15 | ***Chào cờ*** | Sinh hoạt dưới cờ | |  | |
| 2 | 26 | Toán | Luyện tập (tiết 2) | | Máy tính | |
| 3 | 50 | Tiếng Việt | Đọc: Cái trống trường em (tiết 1) | | Máy tính | |
| 4 | 51 | Tiếng Việt | Đọc: Cái trống trường em (tiết 2) | | Máy tính | |
| Buổi chiều | 1 |  | ĐSTV | Đọc sách, truyện | |  | |
| 2 | 6 | Đạo đức | Yêu quý bạn bè (tiết 1) | | Máy tính | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | Máy tính | |
| **3** 11/10 | Buổi sáng | 1 | 52 | Tiếng Việt | Nói và nghe: Ngôi trường của em | | Máy tính | |
| 2 | 53 | Tiếng Việt | Viết: Chữ hoa Đ | | Máy tính | |
| 3 |  | ***Tiếng Anh*** |  | |  | |
| 4 | 27 | Toán | Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 1) | | Máy tính | |
| Buổi chiều | 1 |  | ***Âm nhạc*** | Ôn tập bài hát *Con chim chích chòe* | |  | |
| 2 |  | ***Mĩ thuật*** | Đại dương trong mắt em (tiết 2) | |  | |
| 3 |  | ***GDTC*** | Động tác giậm chân tại chỗ - đứng lại | |  | |
| **4** 12/9 | Buổi sáng | 1 |  | ***TC Â.nhạc*** | Ôn nhạc cụ: *Song loan* | |  | |
| 2 | 28 | Toán | Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 2) | | Máy tính | |
| 3 | 54 | Tiếng Việt | Đọc: Danh sách học sinh (tiết 1) | | Máy tính | |
| 4 | 55 | Tiếng Việt | Đọc: Danh sách học sinh (tiết 2) | | Máy tính | |
| Buổi chiều | 1 | 11 | TNXH | Một số sự kiện ở trường học (tiết 1) | | Máy tính | |
| 2 |  | HDH | Hoàn thành bài | | Máy tính | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | Máy tính | |
| **5** 13/10 | Buổi sáng | 1 |  | ***GDTC*** | Bài thể dục và trò chơi | |  | |
| 2 | 56 | Tiếng Việt | LT1: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm. Câu nêu đặc điểm. | | Máy tính | |
| 3 |  | ***Tiếng Anh*** |  | |  | |
| 4 | 57 | Tiếng Việt | Viết: Cái trống trường em. Phân biệt: g/gh, s/x, dấu hỏi/dấu ngã | | Máy tính | |
| Buổi chiều | 1 | 29 | Toán | Luyện tập (tiết 1) | | Máy tính | |
| 2 | 16 | HĐTN | Góc học tập của em | | Máy tính | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | Máy tính | |
| **6** 14/10 | Buổi sáng | 1 | 30 | Toán | Luyện tập (tiết 2) | | Máy tính | |
| 2 |  | ***TC Mĩ thuật*** | Vẽ trang trí cái bát | | Máy tính | |
| 3 | 58 | Tiếng Việt | LT2: Lập danh sách học sinh (tổ) | | Máy tính | |
| 4 | 60 | Tiếng Việt | Đọc mở rộng (bù thứ sáu 7/10) | | Máy tính | |
| Buổi chiều | 1 | 12 | TNXH | Một số sự kiện ở trường học (tiết 2) | |  | |
| 2 |  | HDH | GDATGT: Lên xuống, xe đạp, xe máy an toàn | | Máy tính | |
| 3 | 17,18 | HĐTN | Sơ kết tuần (bù thứ sáu 7/10) | | Bảng thi đua | |
| **Kiểm tra nhận xét** | | | | | Tổng hợp đồ dùng: 24 lượt  *Giang Biên, ngày 25 tháng 8 năm 2022* | | | | |
|  |  |  | **KHỐI TRƯỞNG**  **Nguyễn Thị Vân Anh** | | |  | |  | | | |