|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÁO GIẢNG TUẦN 28 (TỪ 25/3/2024 ĐẾN NGÀY 29/3/2024)** | | | | | | | |
| **THỨ** | **TIẾT** | | **MÔN** | **TIẾT THỨ** | **NỘI DUNG BÀI DẠY** | **ƯDCNTT** | **ĐỒ DÙNG  DẠY HỌC** |
| **Hai 25/3** | **S** | 1 | **GDTT** |  | VHGT: Bài 9: Không xê dịch dải phân cách di động, không nghịch phá trên đường ray. | Chiếu tranh | Máy tính, tivi |
| 2 | **Toán** | 136 | Luyện tập chung | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| 3 | **Tập đọc** | 55 | Ôn tập giữa học kì II (T.1) | Chiếu tranh | Máy tính, tivi |
| 4 | **Đạo đức** | 28 | Bảo vệ cái đúng, cái tốt (T.1) | Chiếu tranh | Máy tính, tivi |
| **C** | 5 | **Khoa học** | 55 | Sự sinh sản của động vật | Chiếu tranh | Máy tính, tivi |
| 6 | **T (BS)** |  | Luyện toán | Soi bài | Máy tính, tivi |
| 7 | **Thể dục** | 55 | Ném bóng - Trò chơi: “Bỏ khăn” |  | Còi, sân tập, bóng, khăn. |
| 8 |  |  |  |  |  |
| **Ba 26/3** | **S** | 1 | **Tiếng Anh** | 55 | Unit 16: Where’s the post office? (Lesson 2) |  |  |
| 2 | **Toán** | 137 | Luyện tập chung | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| 3 | **Chính tả** | 28 | Ôn tập giữa học kì II (T.2) | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| 4 | **LTVC** | 55 | Ôn tập giữa học kì II (T.3) | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| **C** | 5 | **Lịch sử** | 28 | Tiến vào Dinh Độc lập | Chiếu tranh | Máy tính, tivi |
| 6 | **TV (BS)** |  | Luyện Tiếng Việt | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| 7 | **Thể dục** | 56 | Ném bóng - Trò chơi: “Hoàng Anh - Hoàng Yến” |  | Còi, sân tập, bóng. |
| 8 |  |  |  |  |  |
| **Tư 27/3** | **S** | 1 | **Toán** | 138 | Luyện tập chung | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| 2 | **Âm nhạc** | 28 | Ôn 2 bài hát: Bác Hồ người cho em tất cả; Em vẫn nhớ trường xưa. Kế chuyện âm nhạc. |  |  |
| 3 | **Kể chuyện** | 28 | Ôn tập giữa học kì II (T.4) | Chiếu tranh | Máy tính, tivi. |
| 4 | **Tập đọc** | 56 | Ôn tập giữa học kì II (T.5) | Chiếu tranh | Máy tính, tivi |
| **C** | 5 | **Kĩ thuật** | 28 | Lắp máy bay trực thăng (T.2) | Chiếu tranh | Máy tính, tivi |
| 6 | **T (BS)** |  | Luyện toán | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| 7 | **TH (TV)** |  | Ôn tập | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| 8 |  |  |  |  |  |
| **Năm 28/3** | **S** | 1 | **Tiếng Anh** | 56 | Unit 16: Where’s the post office? (Lesson 3) |  |  |
| 2 | **Toán** | 139 | Ôn tập về số tự nhiên | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| 3 | **TLV** | 55 | Ôn tập giữa học kì II (T.6) | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| 4 | **LTVC** | 56 | KTĐK GHK II ( T.7) | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| **C** | 5 | **Địa lí** |  | Châu Mĩ (TT) | Chiếu tranh | Máy tính, tivi |
| 6 | **TV (BS)** |  | Luyện Tiếng Việt | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| 7 | **GDTT** |  | Sinh hoạt lớp |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| **Sáu 29/3** | **S** | 1 | **Toán** | 140 | Ôn tập về phân số | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| 2 | **Mĩ Thuật** | 28 | Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em (T.3) |  |  |
| 3 | **TLV** | 56 | KTĐK GHK II (T.8) | Soi bài | Máy tính, tivi, máy soi |
| 4 | **Khoa học** | 56 | Sự sinh sản của côn trùng | Chiếu tranh | Máy tính, tivi |
| **C** | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |