**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 1**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 01 | Chào mừng năm học mới |
| 2 | Đạo đức | 01 | Vẻ đẹp quê hương em (T1) |
| 3 | Tiếng Việt | 01 | Bài 1. Tôi là học sinh lớp 2 (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 02 | Bài 1. Tôi là học sinh lớp 2 (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 01 | Các thế hệ trong gia đình (T1) |
| 3 | Mĩ thuật | 01 | Mĩ thuật trong cuộc sống. |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 01 | Bài 1. Ôn tập các số đến 100 (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 03 | Bài 1. Tôi là học sinh lớp 2 (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 04 | Bài 1. Tôi là học sinh lớp 2 (T4) |
| 4 | LT. Toán | 02 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 03 | Bài 1. Ôn tập các số đến 100 (T2) |
| 2 | LT. T.Việt | 05 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 04 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 06 | Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi? (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 07 | Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi? (T2) |
| 3 | Toán | 05 | Bài 1. Ôn tập các số đến 100 (T3) |
| 4 | Tr. Nghiệm | 02 | Hình ảnh của em |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 02 | Các thế hệ trong gia đình (T2) |
| 2 | GDTC | 01 | Trò chơi “lò cò tiếp sức”. Bài tập phát triển thể lực |
| 3 | Â. Nhạc | 01 | Hát: Dàn nhạc trong vườn |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 06 | Bài 2. Tia số. Số liền trước, số liền sau (T1) |
| 2 | LT. Toán | 07 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 08 | Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi? (T3) |
| 4 | Tiếng Việt | 09 | Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi? (T4) |
|  |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 10 | Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi? (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 11 | Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi? (T6) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 08 | Bài 2. Tia số. Số liền trước, số liền sau (T2) |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 02 | Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn. |
| 2 | LT. T.Việt | 12 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 03 | SHL: Hình ảnh của em |