**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 24**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 70 | Nghe thầy cô hướng dẫn cách phòng tránh bị bắt cóc. |
| 2 | Đạo đức | 24 | Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 277 | Bài 11: Sự tích cây thì là (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 278 | Bài 11: Sự tích cây thì là (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 47 | Tìm hiểu cơ quan vận động (T2) |
| 3 | Mĩ thuật | 24 | Tạo dáng và trang trí một lọ hoa. |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 185 | Bài 48. Đơn vị, chục, trăm, nghìn (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 279 | Bài 11: Sự tích cây thì là (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 280 | Bài 11: Sự tích cây thì là (T4) |
| 4 | LT. Toán | 186 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 187 | Bài 48. Đơn vị, chục, trăm, nghìn (T2) |
| 2 | LT. T.Việt | 281 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 188 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 282 | Bài 12: Bờ tre đón khách (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 283 | Bài 12: Bờ tre đón khách (T2) |
| 3 | Toán | 189 | Bài 49. Các số tròn trăm, tròn chục (T1) |
| 4 | Tr. Nghiệm | 71 | Phòng tránh bị bắt cóc. |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 48 | Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (T1) |
| 2 | GDTC | 47 | Ngồi bệt thẳng chân. |
| 3 | Â. Nhạc | 24 | Ôn tập bài hát: Mẹ ơi có biết |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 190 | Bài 49. Các số tròn trăm, tròn chục (T2) |
| 2 | LT. Toán | 191 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 284 | Bài 12: Bờ tre đón khách (T3) |
| 4 | Tiếng Việt | 285 | Bài 12: Bờ tre đón khách (T4) |
|  |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 286 | Bài 12: Bờ tre đón khách (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 287 | Bài 12: Bờ tre đón khách (T6) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 192 | Bài 50. So sánh các số tròn trăm, tròn chục (T1) |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 48 | Quỳ thấp, quỳ cao. |
| 2 | LT. T.Việt | 288 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 72 | SHL: Phòng tránh bị bắt cóc. |