**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 14**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 40 | Nghe HD cách thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. |
| 2 | Đạo đức | 14 | Nhận lỗi và sửa lỗi (T2) |
| 3 | Tiếng Việt | 157 | Bài 25: Sự tích hoa tỉ muội (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 158 | Bài 25: Sự tích hoa tỉ muội (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 27 | Hoạt động giao thông (T2) |
| 3 | Mĩ thuật | 14 | Vẽ một bức tranh thể hiện về sắc màu thiên nhiên. |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 105 | Bài 24. Luyện tập chung (T2) |
| 2 | Tiếng Việt | 159 | Bài 25: Sự tích hoa tỉ muội (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 160 | Bài 25: Sự tích hoa tỉ muội (T4) |
| 4 | LT. Toán | 106 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 107 | Bài 25. Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng (T1) |
| 2 | LT. T.Việt | 161 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 108 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 162 | Bài 26: Em mang về yêu thương (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 163 | Bài 26: Em mang về yêu thương (T2) |
| 3 | Toán | 109 | Bài 25. Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng (T2) |
| 4 | Tr. Nghiệm | 41 | Nghĩ nhanh, làm giỏi. |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 28 | Cùng tham gia giao thông (T1) |
| 2 | GDTC | 27 | Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay phối hợp tự nhiên. |
| 3 | Â. Nhạc | 14 | Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 110 | Bài 26. Đường gấp khúc. Hình tứ giác (T1) |
| 2 | LT. Toán | 111 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 164 | Bài 26: Em mang về yêu thương (T3) |
| 4 | Tiếng Việt | 165 | Bài 26: Em mang về yêu thương (T4) |
|  |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 166 | Bài 26: Em mang về yêu thương (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 167 | Bài 26: Em mang về yêu thương (T6) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 112 | Bài 26. Đường gấp khúc. Hình tứ giác (T2) |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 28 | Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. |
| 2 | LT. T.Việt | 168 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 42 | SHL: Nghĩ nhanh, làm giỏi. |