**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 32**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 94 | Giao lưu với các cô bác phụ huynh về nghề nghiệp của họ. |
| 2 | Đạo đức | 32 | Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 373 | Bài 25: Đất nước chúng mình (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 374 | Bài 25: Đất nước chúng mình (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 63 | Một số thiên tai thường gặp (T1) |
| 3 | Mĩ thuật | 32 | Làm một ống đựng bút từ vật liệu tái sử dụng. |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 249 | Bài 66. Chắc chắn, có thể, không thể |
| 2 | Tiếng Việt | 375 | Bài 25: Đất nước chúng mình (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 376 | Bài 25: Đất nước chúng mình (T4) |
| 4 | LT. Toán | 250 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 251 | Bài 67. Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu |
| 2 | LT. T.Việt | 377 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 252 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 378 | Bài 26: Trên các miền đất nước (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 379 | Bài 26: Trên các miền đất nước (T2) |
| 3 | Toán | 253 | Bài 68. Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (T1) |
| 4 | Tr. Nghiệm | 95 | Nghề của mẹ, nghề của cha. |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 64 | Một số thiên tai thường gặp (T2) |
| 2 | GDTC | 63 | Ôn động tác di chuyển tung bắt bóng bằng hai tay. |
| 3 | Â. Nhạc | 32 | Ôn tập bài hát: Ngày hè vui |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 254 | Bài 68. Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (T2) |
| 2 | LT. Toán | 255 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 380 | Bài 26: Trên các miền đất nước (T3) |
| 4 | Tiếng Việt | 381 | Bài 26: Trên các miền đất nước (T4) |
|  |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 382 | Bài 26: Trên các miền đất nước (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 383 | Bài 26: Trên các miền đất nước (T6) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 256 | Bài 69. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (T1) |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 64 | Động tác tại chỗ ném rổ hai tay trước ngực cự ly gần. |
| 2 | LT. T.Việt | 384 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 96 | SHL: Nghề của mẹ, nghề của cha. |