**TỰ NHIÊN XÃ HỘI KHỐI 2 (tuần 1,2,3)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Môn** | **Nội dung kiến thức** | **Phân công đơn vị thực hiện** | **Link** |
| **(Bài, trang theo SGK) hoặc chủ đề** | **(đường dẫn)** |
| 1 | **TNXH 2** | Bài 1. Các thế hệ trong gia đình | TH Lê Đức Thọ | <https://drive.google.com/file/d/1SZDhBLx-HwX6nxuwRfH0xM4d5GVMNi1n/view?usp=sharing> |
| 2 | Bài 2. Nghề nghiệp của người thân trong gia đình | <https://drive.google.com/file/d/1TI956deC1VYvLhU3C0qvS8mwGXHlcKDQ/view?usp=sharing> |
| 3 | Bài 3. Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà | <https://drive.google.com/file/d/1cQnTa53-khhc5MiVSTJwzIL0sw2cTIdh/view?usp=sharing> |

**HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM KHỐI 2 (2 bài tham khảo từ tuần 1 đến tuần 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Môn** | **Nội dung kiến thức  (Bài, trang theo SGK) hoặc chủ đề** | **Phân công đơn vị thực hiện** | **Link**  **(đường dẫn)** |
|  | Hoạt động trải nghiệm lớp 2 | CĐ2: Vì một cuộc sống an toàn. | Cô Phạm Thị Ngọc Nữ-Trường An Hội | <https://youtu.be/68nqzfgoAOs> |

**KHỐI 2 - TUẦN 1**

**MÔN: TIẾNG VIỆT + TOÁN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Môn** | **Nội dung kiến thức  (Bài, trang theo SGK) hoặc chủ đề** | **Phân công đơn vị thực hiện** | **Link**  **(đường dẫn)** |
| 1 | TIẾNG VIỆT 2 | Đọc Bé Mai đã lớn (2 tiết) | CHI LĂNG | <https://drive.google.com/file/d/1PGFb2XO-2yoc_wAFG96rWa7ZZd1Xrvtl/view?usp=sharing> |
| 2 | - Viết chữ hoa A  - Từ và câu | CHI LĂNG | <https://drive.google.com/file/d/1Dx3PeyXOzfkvBo7nxk2ZKFxyve16Y5vT/view?usp=sharing> |
| 3 | Đọc Thời gian biểu | NTMK | <https://drive.google.com/file/d/1ndEOzCUHLITxujdK4GzRlMulcK3_ABuR/view?usp=sharing> |
| 4 | Nghe viết Bé Mai đã lớn / Bảng chữ cái / Phân biệt c/k | NTMK | <https://drive.google.com/file/d/1utwh1dKNnE7AOlkgZqj2Vaw1HmiOdco4/view?usp=sharing> |
| 5 | MRVT Trẻ em | NTMK | https://drive.google.com/file/d/1I7V81FQ6kiPSUcVs-FjEazqenkzC4rV7/view?usp=sharing |
| 6 | Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen ngợi. | NTMK | <https://drive.google.com/file/d/1lgXlC6u4Il8sBa9c7op5bAwSgC9V_HqY/view?usp=sharing> |
| 7 | Nói, viết lời tự giới thiệu | NTMK | <https://drive.google.com/file/d/1s-ji999zXN03Zs4gTI0FllsT-pI-SIo1/view?usp=sharing> |
| 8 | Đọc một truyện về trẻ em | CHI LĂNG | <https://drive.google.com/file/d/19inmnS-DmgRmv98C3EiG_TbA6H06KqZj/view?usp=sharing> |
| 1 | TOÁN 2 | Ôn tập các số đến 100 (t1,2) | CHI LĂNG | <https://drive.google.com/file/d/1wuGAyzsBws6c5g1dlylTsGUJkGcl4slD/view?usp=sharing> |
| 2 | Ước lượng | CHI LĂNG | <https://drive.google.com/file/d/1PEL_jzJ9qBsx6vBL1yql0_jY9k-YfNdC/view?usp=sharing> |
| 3 | Số hạng – tổng (t1) | NTMK | <https://drive.google.com/file/d/1Z313CTR2_bqv_wpvlRq1Q4MjK4tLyY_t/view?usp=sharing> |
| 4 | Số hạng – tổng (t2) | NTMK | <https://drive.google.com/file/d/1miNP760YXBPt_Fz8Senn4fsa_dIXW6zO/view?usp=sharing> |