**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 23**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 67 | Tham gia văn nghệ chào mừng ngày 8 – 3. |
| 2 | Đạo đức | 23 | Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (T2) |
| 3 | Tiếng Việt | 265 | Bài 9: Vè chim (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 266 | Bài 9: Vè chim (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 45 | Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật (T3) |
| 3 | Mĩ thuật | 23 | Thể hiện một SPMT về chủ đề ở dạng 3D. |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 177 | Bài 45. Luyện tập chung (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 267 | Bài 9: Vè chim (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 268 | Bài 9: Vè chim (T4) |
| 4 | LT. Toán | 178 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 179 | Bài 46. Khối trụ, khối cầu (T1) |
| 2 | LT. T.Việt | 269 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 180 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 270 | Bài 10: Khủng long (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 271 | Bài 10: Khủng long (T2) |
| 3 | Toán | 181 | Bài 46. Khối trụ, khối cầu (T2) |
| 4 | Tr. Nghiệm | 68 | Câu chuyện lạc đường. |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 46 | Tìm hiểu cơ quan vận động (T1) |
| 2 | GDTC | 45 | Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ hướng trái, hướng phải. |
| 3 | Â. Nhạc | 23 | Hát: Mẹ ơi có biết |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 182 | Bài 47. Luyện tập chung (T1) |
| 2 | LT. Toán | 183 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 272 | Bài 10: Khủng long (T3) |
| 4 | Tiếng Việt | 273 | Bài 10: Khủng long (T4) |
|  |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 274 | Bài 10: Khủng long (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 275 | Bài 10: Khủng long (T6) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 184 | Bài 47. Luyện tập chung (T2) |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 46 | Ngồi xổm, ngồi kiễng 2 gót chân. |
| 2 | LT. T.Việt | 276 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 69 | SHL: Câu chuyện lạc đường. |