**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 22**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 64 | Nghe hướng dẫn cách phòng tránh các dịch bệnh thông thường. |
| 2 | Đạo đức | 22 | Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (T1) |
| 3 | Tiếng Việt | 253 | Bài 7: Hạt thóc (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 254 | Bài 7: Hạt thóc (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 43 | Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật (T1) |
| 3 | Mĩ thuật | 22 | Tạo một SPMT thể hiện về chủ đề dạng 2D. |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 169 | Bài 44. Bảng chia 5 (T2) |
| 2 | Tiếng Việt | 255 | Bài 7: Hạt thóc (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 256 | Bài 7: Hạt thóc (T4) |
| 4 | LT. Toán | 170 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 171 | Bài 45. Luyện tập chung (T1) |
| 2 | LT. T.Việt | 257 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 172 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 258 | Bài 8: Lũy tre (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 259 | Bài 8: Lũy tre (T2) |
| 3 | Toán | 173 | Bài 45. Luyện tập chung (T2) |
| 4 | Tr. Nghiệm | 65 | Những vật dụng bảo vệ em. |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 44 | Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật (T2) |
| 2 | GDTC | 43 | Đi nhanh dần theo vạch kẻ vòng trái (phải), hai tay dang ngang. |
| 3 | Â. Nhạc | 22 | Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 174 | Bài 45. Luyện tập chung (T3) |
| 2 | LT. Toán | 175 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 260 | Bài 8: Lũy tre (T3) |
| 4 | Tiếng Việt | 261 | Bài 8: Lũy tre (T4) |
|  |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 262 | Bài 8: Lũy tre (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 263 | Bài 8: Lũy tre (T6) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 176 | Bài 45. Luyện tập chung (T4) |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 44 | Đi nhanh chuyển sang chạy theo vạch kẻ hướng trái (phải), hai tay phối hợp tự nhiên. |
| 2 | LT. T.Việt | 264 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 66 | SHL: Những vật dụng bảo vệ em. |