**TRƯỜNG TH GIANG BIÊN**

|  |  |
| --- | --- |
| **HỌC KÌ II** | **LỊCH BÁO GIẢNG TRỰC TUYẾN KHỐI 5** |
| **TUẦN HỌC THỨ 23** | *Từ ngày: 21/2 - Đến ngày: 25/2 / 2022* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/****ngày** | **Thời gian** | **Tiết** | **Tiết** **PPCT** | **Môn****(P. môn)** | **Tên bài giảng** | **Hình thức** | **Đồ dùng** |
| **2**21/2 | 8h00-8h30 | 1 | 45 | Tập đọc  | Phân xử tài tình | Zoom | Máy tính |
| 8h35-9h05 | 2 | 23 | Đạo đức | Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết1) (**Lồng ghép GDQPAN + Lồng ghép BHVNBH)** | Zoom | Máy tính |
| 9h10-9h40 | 3 | 89 | Toán | Xăng – xi- mét khối. Đề - xi – mét khối | Zoom | Máy tính |
| 9h45-10h15 | 4 | 23 | Lịch sử | Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta | Zoom | Máy tính |
| 10h20-10h50 | 5 | 23 | Địa lí | Một số nước ở châu Âu | Video |  |
| **3**22/2 | 8h00-8h30 | 1 | 45 | LTVC | Luyện tập nối các vế câu ghép bằng QHT | Zoom | Máy tính |
| 8h35-9h05 | 2 | 90 | Toán | Mét khối |  |  |
| 9h10-9h40 | 3 | 45 | *Tiếng Anh* | Unit 13: What do you do in your free time? L3 | Zoom | Đĩa CD |
| 9h45-10h15 | 4 | 45 | TLV | Trả bài văn kể chuyện | Zoom | Máy tính |
| 10h20-10h50 | 5 | 45 | *Tin học* | Những gì em đã biết (T1) | Video |  |
| **4**23/2 | 8h00-8h30 | 1 | 46 | Tập đọc | Chú đi tuần (**Lồng ghép GDQPAN**) | Zoom | Máy tính |
| 8h35-9h05 | 2 | 23 | *Âm nhạc* | Ôn tập 2 bài hát *Hát mừng*, *Tre ngà bên LB* | Zoom | Máy tính |
| 9h10-9h40 | 3 | 45 | Khoa | An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện (tiếp) | Zoom | Máy tính |
| 9h45-10h15 | 4 | 23 | *Mĩ thuật* | CĐ9: Trang phục yêu thích | Video |  |
| **5**242 | 8h00-8h30 | 1 | 46 | LTVC | Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ | Zoom | Máy tính |
| 8h35-9h05 | 2 | 91 | Toán | Thể tích hình hộp chữ nhật | Zoom | Máy tính |
| 9h10-9h40 | 3 | 23 | Kĩ thuật | Lắp xe cần cẩu (tiết 2) | Zoom | Máy tính |
| 9h45-10h15 | 4 | 46 | *Tin học* | Những gì em đã biết (T2) | Video |  |
| 10h20-10h50 | 5 | 45 | *Thể dục* | Nhảy dây – Bật cao – TC: “Qua cầu TS” | Video |  |
| **6**25/2 | 8h00-8h30 | 1 | 46 | *Tiếng Anh* | Unit 14: What happened in the story? L1 | Zoom | Đĩa CD |
| 8h35-9h05 | 2 | 46 | TLV | Lập chương trình hoạt động | Zoom | Máy tính |
| 9h10-9h40 | 3 | 92 | Toán | Thể tích hình lập phương | Zoom | Máy tính |
| 9h45-10h15 | 4 | 23 | Chính tả | Nhớ viết: Cao Bằng + Nghe viết: Núi non… | Zoom | Máy tính |
| 10h20-10h50 | 5 | 46 | Khoa | Ôn tập: Vật chất và năng lượng (T1) | Video |  |
| 15h30- 16h00 | 6 | 46 | *Thể dục* | Nhảy dây – Trò chơi: “Qua cầu tiếp sức” | Video |  |

 **Lưu ý: *Điều chỉnh CV3969* Số lượt sử dụng đồ dùng: 16 lượt**

* *Kể chuyện (Không dạy; Dạy ở Tuần 22);*
* *Toán thứ 4 (Không dạy)*