|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HỌC KÌ II** | | |  | |  | | **LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 5** | |
| **TUẦN HỌC THỨ 35** | | |  | |  | | *Từ ngày: 23/ 05/2022 - Đến ngày: 27 /05/2022* | | | |
| **Thứ/ngày/buổi** | | **Tiết** | | **Tiết**  **PPCT** | | **Môn học (hoặc PM)** | | **Tên bài giảng** | | **Đồ dùng** | |
| **2**  2305 | Buổi sáng | 1 | |  | | Chào cờ | |  | |  | |
| 2 | | 69 | | Tập đọc | | Ôn tập cuối kì II (Tiết 1) | | Tranh, Máy | |
| 3 | | 145 | | Toán | | Luyện tập chung | | Bảng phụ | |
| 4 | | 35 | | Kể chuyện | | Ôn tập cuối kì II (Tiết 2) | | Bảng phụ | |
| Buổi chiều | 5 | | 35 | | Đạo đức | | Thực hành kỹ năng học kì II | | Bảng phụ | |
| 6 | |  | | HDH | | Hoàn thành bài | | Phiếu học tập, Bảng phụ | |
| 7 | | 69 | | *Tiếng Anh* | | Review 4 | | Radio | |
| 8 | | 69 | | Khoa học | | Tác động của con người đến không khí và nước (Tiếp) | | Bảng phụ | |
| **3**  24/05 | Buổi sáng | 1 | | 69 | | LTVC | | Ôn tập cuối kì II (Tiết 3) | | Bảng phụ, | |
| 2 | | 146 | | Toán | | Luyện tập chung | | Bảng phụ | |
| 3 | | 69 | | *Tin học* | | Đặt số vào vị trí đúng (Sudoku) | | Bảng phụ | |
| 4 | | 69 | | TLV | | Ôn tập cuối kì II (Tiết 4) | | Bảng phụ | |
| Buổi chiều | 5 | | 35 | | Địa lí | | Trả bài kiểm tra | | Bản đồ, bản phụ | |
| 6 | |  | | *TA Dyned* | | Theme 6: Food and Drink - Lesson 5.1 | | CD | |
| 7 | | 35 | | *Âm nhạc* | |  | |  | |
| 8 | |  | | HDH | | Hoàn thành bài | | Phiếu học tập, Bảng phụ | |
| c  **4**  25/05 | Buổi sáng | 1 | |  | | *TA Dyned* | | Theme 6: Food and Drink - Lesson 5.1 | | *TA Dyned* | |
| 2 | | 70 | | *Thể dục* | | Tổng kết môn học | | 70 | |
| 3 | | 70 | | Tập đọc | | Ôn tập cuối kì II (Tiết 5) | | Tranh, bảng phụ | |
| 4 | | 147 | | Toán | | Luyện tập chung | | Bảng phụ | |
| Buổi chiều | 5 | | 70 | | HDH | | **Bù TLV:** Ôn tập cuối kì II (Tiết 6) | | Bảng phụ | |
| 6 | |  | | HĐNGCK | | Hội vui học tập | | Tư liệu | |
| 7 | | 70 | | *Tin học* | | Đặt số vào vị trí đúng (Sudoku) | | Bảng phụ | |
| 8 | |  | | *Mĩ thuật* | |  | |  | |
| **5**  26/05 | Buổi sáng | 1 | | 70 | | LTVC | | Kiểm tra Tiếng Việt (Đọc hiểu) | | Bảng phụ | |
| 2 | | 148 | | Toán | | Luyện tập chung | | Bảng phụ | |
| 3 | |  | | ĐSTV | | Đọc sách, truyện | | Sách, truyện | |
| 4 | | 70 | | Khoa học | | Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên | | Bảng phụ | |
| Buổi chiều | 5 | | 35 | | Lịch sử | | Ôn tập cuối năm | | Video, tư liệu | |
| 6 | | 35 | | Chính tả | | Kiểm tra Tiếng Việt (Viết) | | Bảng phụ | |
| 7 | | 149 | | HDH | | **Bù Toán:** Trả bài kiểm tra | | Bảng phụ | |
| **6**  27/05 | Buổi sáng | 1 | | **TỔNG KẾT CUỐI NĂM** | | | | | | | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Buổi chiều | 5 | |
| 6 | |
| 7 | |

**Số lượt sử dụng đồ dùng: 26 lượt**

**Kiểm tra nhận xét Giang Biên, ngày 20 tháng 5 năm 2022**

**KHỐI TRƯỞNG**

**Nguyễn Thuỷ Tiên**