**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 25**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 73 | Tham gia Ngày hội học sinh Tiểu học |
| 2 | Đạo đức | 25 | Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà (T1) |
| 3 | Tiếng Việt | 289 | Bài 13: Tiếng chổi tre (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 290 | Bài 13: Tiếng chổi tre (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 49 | Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (T2) |
| 3 | Mĩ thuật | 25 | Tạo dáng và trang trí một lọ hoa (tiếp theo) |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 193 | Bài 50. So sánh các số tròn trăm, tròn chục (T2) |
| 2 | Tiếng Việt | 291 | Bài 13: Tiếng chổi tre (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 292 | Bài 13: Tiếng chổi tre (T4) |
| 4 | LT. Toán | 194 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 195 | Bài 51. Số có ba chữ số (T1) |
| 2 | LT. T.Việt | 293 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 196 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 294 | Bài 14: Cỏ non cười rồi (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 295 | Bài 14: Cỏ non cười rồi (T2) |
| 3 | Toán | 197 | Bài 51. Số có ba chữ số (T2) |
| 4 | Tr. Nghiệm | 74 | Những người bạn hàng xóm. |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 50 | Tìm hiểu cơ quan hô hấp (T1) |
| 2 | GDTC | 49 | Bài tập 1. |
| 3 | Â. Nhạc | 25 | TT âm nhạc: Nhạc cụ ma-ra-cát (maracas) |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 198 | Bài 51. Số có ba chữ số (T3) |
| 2 | LT. Toán | 199 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 296 | Bài 14: Cỏ non cười rồi (T3) |
| 4 | Tiếng Việt | 297 | Bài 14: Cỏ non cười rồi (T4) |
|  |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 298 | Bài 14: Cỏ non cười rồi (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 299 | Bài 14: Cỏ non cười rồi (T6) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 200 | Bài 52. Viết số thành tổng các trăm, chục,.. (T1) |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 50 | Bài tập 2. |
| 2 | LT. T.Việt | 300 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 75 | SHL: Những người bạn hàng xóm. |