**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 33**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 97 | Tham gia hoạt động chào mừng ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15/5 |
| 2 | Đạo đức | 33 | Em tuân thủ quy định nơi công cộng (T1) |
| 3 | Tiếng Việt | 385 | Bài 27: Chuyện quả bầu (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 386 | Bài 27: Chuyện quả bầu (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 65 | Luyện tập ứng phó với thiên tai (T1) |
| 3 | Mĩ thuật | 33 | Hoạt động Vận dụng (tiếp theo). |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 257 | Bài 69. Ôn tập PC, PT trong phạm vi 100 (T2) |
| 2 | Tiếng Việt | 387 | Bài 27: Chuyện quả bầu (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 388 | Bài 27: Chuyện quả bầu (T4) |
| 4 | LT. Toán | 258 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 259 | Bài 69. Ôn tập PC, PT trong phạm vi 100 (T3) |
| 2 | LT. T.Việt | 389 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 260 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 390 | Bài 28: Khám phá đáy biển ở Trường Sa (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 391 | Bài 28: Khám phá đáy biển ở Trường Sa (T2) |
| 3 | Toán | 261 | Bài 70. Ôn tập PC, PT trong phạm vi 1 000 (T1) |
| 4 | Tr. Nghiệm | 98 | Nghề nào tính nấy |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 66 | Luyện tập ứng phó với thiên tai (T2) |
| 2 | GDTC | 65 | Ôn động tác tại chỗ ném rổ hai tay trước ngực cự ly gần. |
| 3 | Â. Nhạc | 33 | Ôn tập bài hát: Ngày hè vui |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 262 | Bài 70. Ôn tập PC, PT trong phạm vi 1 000 (T2) |
| 2 | LT. Toán | 263 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 392 | Bài 28: Khám phá đáy biển ở Trường Sa (T3) |
| 4 | Tiếng Việt | 393 | Bài 28: Khám phá đáy biển ở Trường Sa (T4) |
|  |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 394 | Bài 28: Khám phá đáy biển ở Trường Sa (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 395 | Bài 28: Khám phá đáy biển ở Trường Sa (T6) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 264 | Bài 70. Ôn tập PC, PT trong phạm vi 1 000 (T3) |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 66 | Ôn động tác tại chỗ ném rổ hai tay trước ngực cự ly gần. |
| 2 | LT. T.Việt | 396 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 99 | SHL: Nghề nào tính nấy |