|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HỌC KÌ I** | | | **LỊCH BÁO GIẢNG** | | | | | | | | |
| **TUẦN HỌC THỨ 8** | | |  | *Từ ngày: 24/10/2022 - Đến ngày: 28/10/2022* | | | | | | |
| **Thứ/ngày/buổi** | | **Tiết** | **Tiết PPCT** | **Môn học (hoặc PM)** | **Tên bài giảng** | | **Đồ dùng** | |
| **2** 24/10 | Buổi sáng | 1 | 22 | ***Chào cờ*** | Sinh hoạt dưới cờ | |  | |
| 2 | 36 | Toán | Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) (tiết 1) | | Máy tính | |
| 3 | 71 | Tiếng Việt | Đọc: Cuốn sách của em (tiết 1) | | Máy tính | |
| 4 | 72 | Tiếng Việt | Đọc: Cuốn sách của em (tiết 2) | | Máy tính | |
| Buổi chiều | 1 | 8 | Đạo đức | Nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 1) | | Máy tính | |
| 2 | 8 | ***ĐSTV*** | Đọc sách, truyện | |  | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | Máy tính | |
| **3** 25/10 | Buổi sáng | 1 | 73 | Tiếng Việt | Nói và nghe: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ | | Máy tính | |
| 2 | 74 | Tiếng Việt | Viết: Chữ hoa G | | Máy tính | |
| 3 | 37 | Toán | Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) (tiết 2) | | Máy tính | |
| 4 | 15 | ***TA. Dyned*** | Periods 15 | |  | |
| Buổi chiều | 1 | 8 | ***Mĩ thuật*** | Phương tiện giao thông (tiết 2) | |  | |
| 2 | 15 | ***GDTC*** | Kiểm tra, đánh giá ĐHĐN | |  | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | Máy tính | |
| **4** 26/10 | Buổi sáng | 1 | 38 | Toán | Luyện tập | | Máy tính | |
| 2 | 8 | ***Âm nhạc*** | Luyện tập và biểu diễn | |  | |
| 3 | 75 | Tiếng Việt | Đọc: Khi trang sách mở ra (tiết 1) | | Máy tính | |
| 4 | 76 | Tiếng Việt | Đọc: Khi trang sách mở ra (tiết 2) | | Máy tính | |
| Buổi chiều | 1 | 15 | TNXH | Giữ vệ sinh trường học (tiết 2) | | Máy tính | |
| 2 | 23 | HĐTN | Quý trọng đồng tiền | | Máy tính | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | Máy tính | |
| **5** 27/10 | Buổi sáng | 1 | 8 | ***Âm nhạc TC*** | Luyện tập và biểu diễn | |  | |
| 2 | 77 | Tiếng Việt | LT1: Từ ngữ chỉ đặc điểm; câu nêu đặc điểm. Dấu chấm, dấu chấm hỏi. | | Máy tính | |
| 3 | 78 | Tiếng Việt | Viết: Nghe – viết: Khi trang sách mở ra. Phân biệt l/n, ăn/ăng, ân/âng | | Máy tính | |
| 4 | 16 | ***TA. Dyned*** | Periods 16 | |  | |
| Buổi chiều | 1 | 39 | Toán | Luyện tập chung (tiết 1) | | Máy tính | |
| 2 | 16 | TNXH | An toàn khi ở trường (tiết 1) | | Máy tính | |
| 3 |  | HDH | Hoàn thành bài | | Máy tính | |
| **6** 28/10 | Buổi sáng | 1 | 8 | ***Mĩ Thuật TC*** | Vẽ lọ hoa và quả | |  | |
| 2 | 40 | Toán | Luyện tập chung (tiết 2) | | Máy tính | |
| 3 | 79 | Tiếng Việt | LT2: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập | | Máy tính | |
| 4 | 80 | Tiếng Việt | Đọc mở rộng | | Máy tính | |
| Buổi chiều | 1 | 16 | ***GDTC*** | Động tác vươn thở và động tác tay | |  | |
| 2 |  | HDH | GDATGT: Chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách | | Máy tính | |
| 3 | 24 | HĐTN | Sơ kết tuần | | Bảng thi đua | |
| **Kiểm tra nhận xét** | | | | | Tổng hợp đồ dùng: 24 lượt  *Giang Biên, ngày 11 tháng 10 năm 2022* | | | | |
|  |  |  | **KHỐI TRƯỞNG**  **Nguyễn Thị Vân Anh** | | |  | |  | | | |