|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRƯỜNG TH GIANG BIÊN** | | | | | | | |  |  | | | | |
| **HỌC KÌ I** | | | **LỊCH BÁO GIẢNG** | | | | | | | | | |
| **TUẦN HỌC THỨ 11** | | |  | *Từ ngày: 14/11/2022 - Đến ngày: 18/11/2022* | | | | | | | |
| **Thứ/ngày/buổi** | | **Tiết** | **Tiết PPCT** | **Môn học (hoặc PM)** | **Tên bài giảng** | | **Đồ dùng** | | |
| **2** 14/11 | Buổi sáng | 1 | 31 | ***Chào cờ*** | Sinh hoạt dưới cờ | |  | | |
| 2 | 51 | Toán | Luyện tập (tiết 2) | | Máy tính | | |
| 3 | 101 | Tiếng Việt | Đọc: Chữ A và những người bạn (tiết 1) | | Máy tính | | |
| 4 | 102 | Tiếng Việt | Đọc: Chữ A và những người bạn (tiết 2) | | Máy tính | | |
| Buổi chiều | 1 |  | ĐSTV | Đọc sách, truyện | |  | | |
| 2 | 11 | Đạo đức | Khi em bị bắt nạt (tiết 1) | | Máy tính | | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | Máy tính | | |
| **3** 15/11 | Buổi sáng | 1 | 103 | Tiếng Việt | Nói và nghe: Kể chuyện Niềm vui của em | | Máy tính | | |
| 2 | 104 | Tiếng Việt | Viết: Chữ hoa I, K | | Máy tính | | |
| 3 |  | ***Tiếng Anh*** | Unit 3: Numbers – Lesson 3.1 | |  | | |
| 4 | 42 | Toán | Luyện tập (tiếp theo) (tiết 1) | | Máy tính | | |
| Buổi chiều | 1 |  | ***Âm nhạc*** | Ôn tập đọc nhạc Bài số 2. Nghe nhạc: *Vui đến trường* | |  | | |
| 2 |  | ***Mĩ thuật*** | Cổng trường nhộn nhịp (tiết 1) | |  | | |
| 3 |  | ***GDTC*** | Bài 4: Động tác nhảy và động tác điều hoà | |  | | |
| **4** 16/11 | Buổi sáng | 1 |  | ***TC Â.nhạc*** | Vận dụng sáng tạo. Ôn nghe nhạc: *Vui đến trường* | |  | | |
| 2 | 53 | Toán | Luyện tập (tiếp theo) (tiết 2) | | Máy tính | | |
| 3 | 105 | Tiếng Việt | Đọc: Nhím nâu kết bạn (tiết 1) | | Máy tính | | |
| 4 | 106 | Tiếng Việt | Đọc: Nhím nâu kết bạn (tiết 2) | | Máy tính | | |
| Buổi chiều | 1 | 21 | TNXH | Đường và phương tiện giao thông (tiết 1) | | Máy tính | | |
| 2 |  | HDH | Hoàn thành bài | | Máy tính | | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | Máy tính | | |
| **5** 17/11 | Buổi sáng | 1 |  | ***GDTC*** | Ôn 8 động tác bài thể dục | |  | | |
| 2 | 107 | Tiếng Việt | LT1: Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động. Câu  nêu hoạt động. | | Máy tính | | |
| 3 |  | ***Tiếng Anh*** | Unit 3: Numbers – Lesson 3.2 | |  | | |
| 4 | 108 | Tiếng Việt | Nghe viết: Nhím nâu kết bạn. Phân biệt g/gh, iu/ưu, iên/iêng | | Máy tính | | |
| Buổi chiều | 1 | 54 | Toán | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1) | | Máy tính | | |
| 2 | 32 | HĐTN | Trường học hạnh phúc | | Máy tính | | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | Máy tính | | |
| **6** 18/11 | Buổi sáng | 1 | 55 | Toán | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2) | | Máy tính | | |
| 2 |  | ***TC Mĩ thuật*** |  | | Máy tính | | |
| 3 | 109 | Tiếng Việt | LT2: Viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi | | Máy tính | | |
| 4 | 110 | Tiếng Việt | Đọc mở rộng | | Máy tính | | |
| Buổi chiều | 1 | 22 | TNXH | Đường và phương tiện giao thông (tiết 2) | |  | | |
| 2 |  | HDH | GDNSTLVM: Tôn trọng người nghe | | Máy tính | | |
| 3 | 33 | HĐTN | Sơ kết tuần | | Bảng thi đua | | |
| **Kiểm tra nhận xét** | | | | | Tổng hợp đồ dùng: 25 lượt  *Giang Biên, ngày 8 tháng 11 năm 2022* | | | | | |
|  |  |  | **KHỐI TRƯỞNG**  **Nguyễn Thị Vân Anh** | | |  |  | | | | | |