**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 6**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 16 | Hát, đọc thơ về đồ dùng học tập. |
| 2 | Đạo đức | 06 | Kính trọng thầy giáo,cô giáo (T1) |
| 3 | Tiếng Việt | 61 | Bài 11: Cái trống trường em (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 62 | Bài 11: Cái trống trường em (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 11 | Ôn tập chủ đề về Gia đình (T3) |
| 3 | Mĩ thuật | 06 | Xem tranh hoạ sĩ và vẽ một bức tranh có sử dụng sự kết hợp của hình đã học. |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 41 | Bài 10. Luyện tập chung |
| 2 | Tiếng Việt | 63 | Bài 11: Cái trống trường em (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 64 | Bài 11: Cái trống trường em (T4) |
| 4 | LT. Toán | 42 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 43 | Bài 11. Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (T1) |
| 2 | LT. T.Việt | 65 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 44 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 66 | Bài 12: Danh sách học sinh (T1) |
| 2 | Tiếng Việt | 67 | Bài 12: Danh sách học sinh (T2) |
| 3 | Toán | 45 | Bài 11. Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (T2) |
| 4 | Tr. Nghiệm | 17 | Góc học tập của em |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 12 | Chào đón ngày khai giảng (T1) |
| 2 | GDTC | 11 | Học động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại. |
| 3 | Â. Nhạc | 06 | Ôn tập bài hát: Con chim chích chòe |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 46 | Bài 11. Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (T3) |
| 2 | LT. Toán | 47 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 68 | Bài 12: Danh sách học sinh (T3) |
| 4 | Tiếng Việt | 69 | Bài 12: Danh sách học sinh (T4) |
|  | | | | |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 70 | Bài 12: Danh sách học sinh (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 71 | Bài 12: Danh sách học sinh (T6) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 48 | Bài 11. Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (T4) |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 12 | Ôn động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại. |
| 2 | LT. T.Việt | 72 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 18 | SHL: Góc học tập của em |