**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 35**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 103 | Nghe phổ biến về việc chuẩn bị các hoạt động tổng kết năm học. |
| 2 | Đạo đức | 35 | Đánh giá cuối năm |
| 3 | Tiếng Việt | 409 | Ôn tập và đánh giá cuối kì II (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 410 | Ôn tập và đánh giá cuối kì II (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 69 | Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (T2) |
| 3 | Mĩ thuật | 35 | Trưng bày sản phẩm cuối năm |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 273 | Bài 73. Ôn tập đo lường (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 411 | Ôn tập và đánh giá cuối kì II (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 412 | Ôn tập và đánh giá cuối kì II (T4) |
| 4 | LT. Toán | 274 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 275 | Bài 73. Ôn tập đo lường (T2) |
| 2 | LT. T.Việt | 413 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 276 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 414 | Ôn tập và đánh giá cuối kì II (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 415 | Ôn tập và đánh giá cuối kì II (T6) |
| 3 | Toán | 277 | Bài 74. Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng  |
| 4 | Tr. Nghiệm | 104 | Đón mùa hè trải nghiệm. |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 70 | Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (T3) |
| 2 | GDTC | 69 | Thi đua ném bóng vào rổ |
| 3 | Â. Nhạc | 35 | Kiểm tra đánh giá cuối năm |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 278 | Bài 75. Ôn tập chung (T1) |
| 2 | LT. Toán | 279 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 416 | Ôn tập và đánh giá cuối kì II (T7) |
| 4 | Tiếng Việt | 417 | Ôn tập và đánh giá cuối kì II (T8) |
|  |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 418 | Ôn tập và đánh giá cuối kì II (T9) |
| 2 | Tiếng Việt | 419 | Ôn tập và đánh giá cuối kì II (T10) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 280 | Bài 75. Ôn tập chung (T2) |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 70 | Tổng kết môn học |
| 2 | LT. T.Việt | 420 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 105 | SHL: Đón mùa hè trải nghiệm. |