**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 17**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 49 | Nghe hướng dẫn về cách chuẩn bị hành trang cho các chuyến đi. |
| 2 | Đạo đức | 17 | Đánh giá cuối học kì 1 |
| 3 | Tiếng Việt | 193 | Bài 31: Ánh sáng của yêu thương (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 194 | Bài 31: Ánh sáng của yêu thương (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 33 | Thực vật sống ở đâu? (T1) |
| 3 | Mĩ thuật | 17 | Thể hiện một chân dung bằng hình thức 2D. |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 129 | Bài 33. Ô tập PC, PT trong phạm vi 20, 100 (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 195 | Bài 31: Ánh sáng của yêu thương (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 196 | Bài 31: Ánh sáng của yêu thương (T4) |
| 4 | LT. Toán | 130 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 131 | Bài 33. Ô tập PC, PT trong phạm vi 20, 100 (T2) |
| 2 | LT. T.Việt | 197 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 132 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 198 | Bài 32: Chơi chong chóng (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 199 | Bài 32: Chơi chong chóng (T2) |
| 3 | Toán | 133 | Bài 33. Ô tập PC, PT trong phạm vi 20, 100 (T3) |
| 4 | Tr. Nghiệm | 50 | Hành trang lên đường. |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 34 | Thực vật sống ở đâu? (T2) |
| 2 | GDTC | 33 | Đi theo vạch kẻ vòng trái (phải), hai tay dang ngang. |
| 3 | Â. Nhạc | 17 | Ôn tập cuối học kì I |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 134 | Bài 33. Ô tập PC, PT trong phạm vi 20, 100 (T4) |
| 2 | LT. Toán | 135 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 200 | Bài 32: Chơi chong chóng (T3) |
| 4 | Tiếng Việt | 201 | Bài 32: Chơi chong chóng (T4) |
|  | | | | |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 202 | Bài 32: Chơi chong chóng (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 203 | Bài 32: Chơi chong chóng (T6) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 136 | Bài 34. Ôn tập hình phẳng |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 34 | Đi kiễng gót theo vạch kẻ vòng trái (phải), hai tay chống hông. |
| 2 | LT. T.Việt | 204 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 51 | SHL: Hành trang lên đường. |