**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 11**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 31 | Hưởng ứng phong trào xây dựng “ Trường học hạnh phúc”. |
| 2 | Đạo đức | 11 | Quý trọng thời gian (T1) |
| 3 | Tiếng Việt | 121 | Bài 19: Chữ a và những người bạn (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 122 | Bài 19: Chữ a và những người bạn (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 21 | Ôn tập chủ đề Trường học (T2) |
| 3 | Mĩ thuật | 11 | Sắp xếp các khối tạo nên một SPMT yêu thích. |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 81 | Bài 20. Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (T2) |
| 2 | Tiếng Việt | 123 | Bài 19: Chữ a và những người bạn (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 124 | Bài 19: Chữ a và những người bạn (T4) |
| 4 | LT. Toán | 82 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 83 | Bài 20. Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (T3) |
| 2 | LT. T.Việt | 125 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 84 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 126 | Bài 20: Nhím nâu kết bạn (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 127 | Bài 20: Nhím nâu kết bạn (T2) |
| 3 | Toán | 85 | Bài 21. Luyện tập chung (T1) |
| 4 | Tr. Nghiệm | 32 | Trường học hạnh phúc. |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 22 | Ôn tập chủ đề Trường học (T3) |
| 2 | GDTC | 21 | Ôn động tác chân, lườn, bụng. |
| 3 | Â. Nhạc | 11 | Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2 |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 86 |  |
| 2 | LT. Toán | 87 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 128 | Bài 20: Nhím nâu kết bạn (T3) |
| 4 | Tiếng Việt | 129 | Bài 20: Nhím nâu kết bạn (T4) |
|  |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 130 | Bài 20: Nhím nâu kết bạn (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 131 | Bài 20: Nhím nâu kết bạn (T6) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 88 | Bài 21. Luyện tập chung (T2) |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 22 | Động tác phối hợp. |
| 2 | LT. T.Việt | 132 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 33 | SHL: Trường học hạnh phúc. |