**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 2**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 04 | Tuyên truyền ATGT học đường |
| 2 | Đạo đức | 02 | Vẻ đẹp quê hương em (T2) |
| 3 | Tiếng Việt | 13 | Bài 3: Niềm vui của bi và bống (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 14 | Bài 3: Niềm vui của bi và bống (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 03 | Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình (T1) |
| 3 | Mĩ thuật | 02 | Hoạt động Quan sát: hình thức biểu hiện của nét |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 09 | Bài 3. Các thành phần của phép cộng, phép trừ (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 15 | Bài 3: Niềm vui của bi và bống (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 16 | Bài 3: Niềm vui của bi và bống (T4) |
| 4 | LT. Toán | 10 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 11 | Bài 3. Các thành phần của phép cộng, phép trừ (T2) |
| 2 | LT. T.Việt | 17 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 12 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 18 | Bài 4: Làm việc thật là vui (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 19 | Bài 4: Làm việc thật là vui (T2) |
| 3 | Toán | 13 | Bài 3. Các thành phần của phép cộng, phép trừ (T3) |
| 4 | Tr. Nghiệm | 05 | Nụ cười thân thiện |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 04 | Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình (T2) |
| 2 | GDTC | 03 | Chuyển đội hình hàng vòng tròn thành đội hình hàng dọc. |
| 3 | Â. Nhạc | 02 | Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 14 | Bài 4. Hơn, kém nhau bao nhiêu (T1) |
| 2 | LT. Toán | 15 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 20 | Bài 4: Làm việc thật là vui (T3) |
| 4 | Tiếng Việt | 21 | Bài 4: Làm việc thật là vui (T4) |
|  |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 22 | Bài 4: Làm việc thật là vui (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 23 | Bài 4: Làm việc thật là vui (T6) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 16 | Bài 4. Hơn, kém nhau bao nhiêu (T2) |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 04 | Ôn tập chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại. |
| 2 | LT. T.Việt | 24 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 06 | SHL: Nụ cười thân thiện |