**KẾ HOẠCH BÀI DẠY**

***Tuần 2 : Từ ngày 16/9/2024 Đến ngày 20/9/2024***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Ngày** | **Môn**  | **Tiết** | **Tên bài dạy** |
| **HAI** | Sáng**16/9** | 2. T/Việt | 11 | TĐ: Ngày hôm qua đâu rồi?  |
| 3. T/Việt | 12 | TĐ: Ngày hôm qua đâu rồi? (tt) |
| 4. Toán | 6 | Số bị trừ - Số trừ - Hiệu |
| Chiều | 2. TN-XH | 3 | Nghề nghiệp của người thân trong gia đình  |
| 3. SHTT+ HĐTN | 4 | Sinh hoạt dưới cờ: Học tập nội qui nhà trường |
|  |  |  |  |  |
| **BA** | Sáng**17/9** | Toán | 7 | Số bị trừ - Số trừ - Hiệu (tt) |
| M/Thuật | 2 | Bầu trời và biển(tt) |
| T/Việt | 13 | TV: Viết chữ hoa Ă, Â, Ăn chậm nhai kĩ |
| T/Việt | 14 | LT &C : Từ chỉ sự vật -Câu kiểu Ai là gì? |
|  |  |  |  |  |
| **TƯ** | Sáng**18/9** | Đ/ Đức | 2 | Quý trọng thời gian (tt) |
| T/Việt | 15 | TĐ: Đọc Út Tin  |
| T/Việt | 16 | CT(NV): Ngày hôm qua đâu rồi? Bảng chữ cái. Phân biệt g/gh  |
| Toán | 8 | Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu |
| HĐTN | 5 | HĐGD theo chủ đề: Xây dựng hình ảnh của bản thân. |
|  |  |  |  |  |
| **NĂM** | Sáng**19/9** | T/Việt | 17 | LT&C: MRVT: Trẻ em(tt)  |
| T/Việt | 18 | KC: Nghe – kể :Thử tài |
| Toán | 9 | Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (tt) |
| GDTC | 3 | Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc, hàng ngang thành đội hình vòng tròn. < Tiết 3> |
|  |  |  |  |  |
| **SÁU**  | Sáng**20/9** | T/Việt | 19 | TLV: Viết thời gian biểu  |
| T/Việt | 20 | Vận dụng: Đọc một bài đọc về trẻ em |
| Toán | 10 | Em làm được những gì? |
| TN-XH | 4 | Nghề nghiệp của người thân trong gia đình (tt) |
| HĐTN  | 6 | SHL: Xây dựng nội quy lớp học |

 **Ngày 13 tháng 9 năm 2024**

 **Giáo viên**

 ***Bùi Thị Hồng Thuấn***