**KẾ HOẠCH DẠY HỌC – TUẦN 11**

*Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 22/11/2024*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/ngày** | **Môn** | **Tiết** | **Tên bài dạy** | **Ghi chú** |
| **Hai****18/11** | **Sáng** | HĐTN (SHDC) | 31 | Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam |  |
| Tiếng Anh | 21 | Unit 2: He’s happy!  | Lesson 5 |
| Tiếng Anh | 22 | Unit 2: He’s happy! | Lesson 6  |
| Toán | 51 | Em làm được những gì? (tiết 3) |  |
| **Chiều** | Tiếng Việt | 101 | Đọc *Đồ đạc trong nhà* |  |
| Tiếng Việt | 102 | Đọc *Đồ đạc trong nhà**(tiết 2)* |  |
| Tự học |  |  |  |
| **Ba****19/11** | **Sáng** | Tiếng Việt | 103 | Viết chữ hoa K, Kính thầy yêu bạn |  |
| Tiếng Việt | 104 | Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? |  |
| T.Anh BN |  |  | *Giáo viên bộ môn* |
| TN-XH | 21 | Đường giao thông (tiết 1) |  |
| **Chiều** | Toán | 52 | Thực hành và trải nghiệm |  |
| HĐTN | 32 | Hoạt động giáo dục theo chủ đề:- Nghe và hát bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết- Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè- Em cách hoà giải với bạn khi có mâu thuẫn |  |
| Tự học |  |  |  |
| **Tư****20/11** | **Sáng** | Tiếng Việt | 105 | Đọc Cái bàn học của tôi |  |
| Tiếng Việt | 106 | Nghe - viết: Chị tẩy và em bút chìPhân biệt c/k; d/r, ươn/ương |  |
| Âm nhạc | 11 | Vui bước tới trường: Nghe nhạc - Đọc nhạc |  |
| Toán | 53 | Kiểm tra: Phép cộng, trừ qua 10 trong phạm vi 20 |  |
| **Chiều** | GDTC | 21 | Động tác nhảy |  |
| T.Anh BN |  |  | *Giáo viên bộ môn* |
| Tự học |  |  |  |
| **Năm****21/11** | **Sáng** | Tiếng Việt | 107 | MRVT: Đồ vật (Tiếp theo) |  |
| Tiếng Việt | 108 | Xem - kể: Con chó nhà hàng xóm |  |
| Toán | 54 | Phép cộng có tổng là số tròn chục (tiết 1) |  |
| TN-XH | 21 | Đường giao thông (tiết 2) |  |
| **Chiều** | Đạo đức | 11 | Yêu quý bạn bè |  |
| KNS | 11 | Cách thực hiện ước mơ |  |
| Tự học |  |  |  |
| **Sáu****22/11** | **Sáng** | STEM |  |  | *Giáo viên bộ môn* |
| Toán | 55 | Phép cộng có tổng là số tròn chục (tiết 2) |  |
| GDTC | 22 | Động tác điều hòa |  |
| Mĩ thuật | 11 | Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 1) |  |
| **Chiều** | Tiếng Việt | 109 | Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc |  |
| Tiếng Việt | 110 | Đọc một bài đọc về đồ vật hoặc con vật |  |
| HĐTN(SHL) | 33 | Làm “Hộp thư niềm tin” |  |