**LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 9**

(Từ ngày ……………. – ……………………….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Buổi** | **Tiết** | **Môn học** | **TCT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | **Sáng** | 1 | Tr.nghiệm | 25 | Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời |
| 2 | Đạo đức | 09 | Yêu quý bạn bè (T1) |
| 3 | Tiếng Việt | 97 | Ôn tập giữa học kì I (T1) |
| 4 | Tiếng Việt | 98 | Ôn tập giữa học kì I (T2) |
| **Chiều** | 1 | Tiếng Anh |  |  |
| 2 | TNXH | 17 | An toàn khi ở trường (T2) |
| 3 | Mĩ thuật | 09 | Sử dụng mảng màu yêu thích trang trí một đồ vật. |
| **3** | **Sáng** | 1 | Toán | 65 | Bài 15. Ki-lô-gam |
| 2 | Tiếng Việt | 99 | Ôn tập giữa học kì I (T3) |
| 3 | Tiếng Việt | 100 | Ôn tập giữa học kì I (T4) |
| 4 | LT. Toán | 66 | Luyện tập Toán |
| **Chiều** | 1 | Toán | 67 | Bài 16. Lít (T1) |
| 2 | LT. T.Việt | 101 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | LT. Toán | 68 | Luyện tập Toán |
| **4** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 102 | Ôn tập giữa học kì I (T5) |
| 2 | Tiếng Việt | 103 | Ôn tập giữa học kì I (T6) |
| 3 | Toán | 69 | Bài 16. Lít (T2) |
| 4 | Tr. Nghiệm | 26 | Có bạn thật vui |
| **Chiều** | 1 | TNXH | 18 | Giữ vệ sinh trường học (T7) |
| 2 | GDTC | 17 | Ôn động tác vươn thở, tay. |
| 3 | Â. Nhạc | 09 | Hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan |
| **5** | **Sáng** | 1 | Toán | 70 | Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị ki-lô-gam, lít (T1) |
| 2 | LT. Toán | 71 | Luyện tập Toán |
| 3 | Tiếng Việt | 104 | Ôn tập giữa học kì I (T8) |
| 4 | Tiếng Việt | 105 | Ôn tập giữa học kì I (T9) |
|  | | | | |
| **6** | **Sáng** | 1 | Tiếng Việt | 106 | Ôn tập giữa học kì I (T10) |
| 2 | Tiếng Việt | 106 | Ôn tập giữa học kì I (T11) |
| 3 | Tiếng Anh |  |  |
| 4 | Toán | 72 | Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị ki-lô-gam, lít (T2) |
| **Chiều** | 1 | GDTC | 18 | Động tác chân. |
| 2 | LT. T.Việt | 108 | Luyện tập Tiếng Việt |
| 3 | Tr. Nghiệm | 27 | SHL: Có bạn thật vui |