LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4

Tuần 15 (Từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2022)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ ngày** | **Buổi** | **Tiết****TKB** | **Tiết****PPCT** | **Tên môn** | **Tên bài dạy** | **Đồ dùng** |
| **Hai**12/12 | Sáng | 1 | 43 | HĐTN | Tiếp nối truyền thống Quê hương |  |
| 2 | 71 | Toán  | Góc vuông. Góc không vuông (T1) | GAĐT-M |
| 3 | 57 | Tiếng Việt | Bài đọc 3: Trong nắng chiều (T1) | GAĐT-M |
| 4 | 58 | Tiếng Việt | Bài đọc 3: Trong nắng chiều (T2) | GAĐT-M |
| Chiều | 5 | 29 | TNXH | Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T1) | GAĐT-M |
| 6 | 15 | Công nghệ | Bài 5: Sử dụng máy thu hình (Tiết 3) | GAĐT-M |
| 7 | 57 | TA-B | Unit 5 - Lesson 2 (cont) |  |
| **Ba**13/12 | Sáng | 1 | 29 | Tiếng Việt | Bài viết 3: Chính tả (N-V): Cùng vui chơi | GAĐT-M |
| 2 | 72 | Toán | Góc vuông. Góc không vuông (T2) | GAĐT-M |
| 3 | 58 | TA-B | Unit 5 - Lesson 2 (cont) |  |
| 4 | 15 | Tin học | Thông tin tìm được trên Internet |  |
| Chiều | 5 | 15 | Đạo đức | Bài 5: Em giữ lời hứa (T2) | GAĐT-M |
| 6 |  | Song ngữ | M3U4L1: Introduction to fractions |  |
| 7 |  | HDH | Ôn tập kiến thức | Máy |
| **Tư**14/12 | Sáng | 1 | 59 | Tiếng Việt | Bài đọc 4: Người chạy cuối cùng (T1) | GAĐT-M |
| 2 |  | Đọc sách | Giới thiệu một số cuốn sách theo CĐ tháng |  |
| 3 | 60 | Tiếng Việt | Bài đọc 4: Người chạy cuối cùng (T2) | GAĐT-M |
| 4 | 59 | TA-B | Unit 5 - Lesson 3 |  |
| Chiều | 5 | 73 | Toán | Hình tam giác. Hình tứ giác | GAĐT-M |
| 6 | 44 | HĐTN | Truyền thống Quê hương | GAĐT-M |
| 7 |  | TA-L | Unit 4: My house |  |
| **Năm**15/12 | Sáng | 1 | 15 | Tiếng Việt | NVN-TĐ: Em đọc sách báo | GAĐT-M |
| 2 | 74 | Toán | Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác (T1) | GAĐT-M |
| 3 | 60 | TA-B | Unit 5 - Lesson 3 (cont) |  |
| 4 | 29 | Thể dục | Phối hợp, di chuyển VCNV khác nhau (T1) |  |
| Chiều | 5 | 30 | TNXH | Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T2) | GAĐT-M |
| 6 |  | Song ngữ | S3U2R |  |
| 7 |  | HDH | Ôn tập kiến thức | Máy |
| **Sáu**16/12 | Sáng | 1 | 30 | Thể dục | Phối hợp, di chuyển VCNV khác nhau (T2) |  |
| 2 | 30 | Tiếng Việt | BV4-GST: Bản tin thể thao. Tự đánh giá. | GAĐT-M |
| 3 | 75 | Toán | Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác (T2) | GAĐT-M |
| 4 | 45 | HĐTN | Trò chơi “Giải ô chữ” | GAĐT-M |
| Chiều | 5 | 15 | Âm nhạc | Nghe nhạc: Suối đàn T`rưng. VDST |  |
| 6 | 15 | Mĩ thuật | Gia đình yêu thương (T1) |  |
| 7 |  | TA-L | Unit 4: My house |  |

\* Tổng số ĐDDH : (Số GAĐT: ) Ngày tháng năm 20

 Tổ trưởng

 Phạm Thị Nga