**TUẦN 1 (Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023) Lớp: 2.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **THỨ** | **MÔN** | **TIẾT** | **BÀI DẠY** |
| **2** | HĐTN | 1 | Tham gia Lễ khai giảng |
| ĐẠO ĐỨC | 1 | Quý trọng thời gian (t1) |
| TIẾNG VIỆT | 1 | Bé Mai đã lớn |
| TIẾNG VIỆT | 2 | Bé Mai đã lớn |
| TOÁN | 1 | Ôn tập các số đến 100 (t1) |
| TNXH | 1 | Các thế hệ trong gia đình (t1) |
| NGHỆ THUẬT (AN) | 1 | Rộn ràng ngày mới (t1) |
| **3** | TIẾNG ANH | 1 | Starter: Lesson 1 |
| TIẾNG ANH | 2 | Starter: Lesson 2 |
| GDTC | 1 | Chuyển đội hình hàng dọc, hàng ngang thành đội hình vòng tròn (t1) |
| TOÁN | 2 | Ôn tập các số đến 100 (t2) |
| KNS | 1 |  |
| NGHỆ THUẬT (MT) | 1 | Bầu trời và biển (tiết 1) |
| HĐTN | 2 | Hoạt động giáo dục theo chủ đề |
| **4** | STEM | 1 |  |
| TIẾNG VIỆT | 3 | Viết chữ hoa A |
| TIẾNG VIỆT | 4 | Từ và câu |
| TOÁN | 3 | Ước lượng |
| TIẾNG ANH | 3 | Starter Unit: Lesson 1 (move up 2) |
|  | TIẾNG ANH | 4 | Starter Unit: Lesson 2 (move up 2) |
|  | RÈN TOÁN | 1 | Ôn tập |
|  | CLB CẦU LÔNG | 1 |  |
| **5** | TIẾNG VIỆT | 5 | *Đọc* Thời gian biểu |
| TIẾNG VIỆT | 6 | Nghe viết Bé Mai đã lớn. Phân biệt c/k |
| GDTC | 2 | Chuyển đội hình hàng dọc, hàng ngang thành đội hình vòng tròn (t2) |
| TOÁN | 4 | Số hạng – tổng (t1) |
| TIẾNG VIỆT | 7 | MRVT Trẻ em |
| TNXH | 2 | Các thế hệ trong gia đình (t2) |
|  | RÈN TV | 1 | Rèn viết |
|  | CLB AEROBIC | 1 |  |
| **6** | TIẾNG ANH | 5 | Speaking practice: Review numbers 1 to 10 |
| TIẾNG ANH | 6 | How are you? / What’s your name? |
| TIẾNG VIỆT | 8 | Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen ngợi |
| TIẾNG VIỆT | 9 | Nói, viết lời tự giới thiệu |
| TIẾNG VIỆT | 10 | Đọc một truyện về trẻ em |
| TOÁN | 5 | Số hạng – tổng (t2) |
| HĐTN | 3 | Sinh hoạt lớp: Bầu chọn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,... |
| CLB MT | 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU** | **TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN****Lê Thị Cẩm Thu** |