|  |
| --- |
| **TRƯỜNG TH GIANG BIÊN** |
| **HỌC KÌ I** | **LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A1** |
| **TUẦN HỌC THỨ 04** |  *Từ ngày: 26/9/2022 - Đến ngày: 30/9/2022* |
| **Thứ/ngày/buổi** | **Tiết** | **TiếtPPCT** | **Môn học** | **Tên bài giảng** | **Đồ dùng** |
| **2**26/9 | Buổi sáng | 1 | 10 | Chào cờ | Phòng chống tai nạn thương tích |  |
| 2 | 22 | TV (Đọc) | * Bài đọc 3: Giặt áo.

 MRVT về việc nhà | Máy chiếu |
| 3 | 23 | TV (Đọc) | Máy chiếu |
| 4 | 16 | Toán | Bảng nhân 7 (tiết 1) | Máy chiếu |
| Buổi chiều | 1 | 13 | Tiếng Anh | Unit 1: My friends – Lesson 3.1 |  |
| 2 | 4 | Đạo đức | Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1) | Máy chiếu |
| 3 | 13 | HDH | Hoàn thành bài | Máy chiếu |
| **3**27/9 | Buổi sáng | 1 | 24 | TV (Viết) | Bài viết 3: Nghe viêt: Em lớn lên rồi… | Máy chiếu |
| 2 | 4 | Âm nhạc | Tổ chức hoạt độngVận dụng sáng tạo |  |
| 3 | 17 | Toán | Bảng nhân 7 (tiết 1) | Máy chiếu |
| 4 | 4 | Công nghệ | Bài 2: Sử dụng đèn học (tiết 2) | Máy chiếu |
| Buổi chiều | 1 | 7 | TNXH | Bài 4: giữ vệ sinh xung quanh nhà ở (T1) | Máy chiếu |
| 2 | 14 | HDH | Hoàn thành bài | Máy chiếu |
| 3 | 11 | HĐTrải nghiệm | Bài 4: Thầy cô của em | Máy chiếu |
| **4**28/9 | Buổi sáng | 1 |  | Song ngữ |  |  |
| 2 | 14 | Tiếng Anh | Unit 1: My friends – Lesson 3.2 |  |
| 3 | 25 | TV (Đọc) | * Bài đọc 4: Bài tập làm văn.
* Luyện tập về dấu ngoặc kép.
 | Máy chiếu |
| 4 | 26 | TV (Đọc) | Máy chiếu |
| Buổi chiều | 1 | 7 | GDTC | Kiểm tra, đánh giá ĐHĐN đã học |  |
| 2 | 4 | Mỹ thuật | Bài 2: Những người bạn thân thiện (tiết 2) |  |
| 3 | 18 | Toán | Bảng nhân 8 (tiết 1) | Máy chiếu |
| **5**29/9 | Buổi sáng | 1 | 15 | Tiếng Anh | Unit 1: My friends – Lesson 3.3 |  |
| 2 | 8 | GDTC | Bài 3: Làm quen đội hình khối vuông và khối chữ nhật (tiết 1) |  |
| 3 | 27 | TV (N-N) | Kể chuyện*:* Con đã lớn thật rồi! | Máy chiếu |
| 4 | 19 | Toán | Bảng nhân 8 (tiết 2) | Máy chiếu |
| Buổi chiều | 1 | 8 | TNXH  | Bài 4: giữ vệ sinh xung quanh nhà ở (T2) | Máy chiếu |
| 2 | 4 | ĐSTV | Viết thu hoạch chủ điểmHưởng ứng tháng an toàn giao thông |  |
| 3 | 15 | HDH | Hoàn thành bài | Máy chiếu |
| **6**30/9 | Buổi sáng | 1 | 28 | TV (Viết) | Góc sáng tạo: Ghi chép việc hàng ngày. | Máy chiếu |
| 2 |  | Song ngữ |  |  |
| 3 | 16 | Tiếng Anh | Unit 1: My friends – Lesson 4.1 |  |
| 4 | 20 | Toán | Bảng nhân 9 (tiết 1) | Máy chiếu |
| Buổi chiều | 1 | 4 | Tin học | Bài 4: Máy xử lý thông tin |  |
| 2 | 16 | HDH | Hoàn thành bài | Máy chiếu  |
| 3 | 12 | HĐ trải nghiệm | Bài 4: Lớp em vui tết trung thu | Máy chiếu |
|   |  |  |  |  |  ĐDDH: 22 |
| **Kiểm tra nhận xét** |  *Giang Biên, ngày 14 tháng 9 năm 2022* |
|  |  |  |  |  | **KHỐI TRƯỞNG** |

**Nguyễn Thị Hương**