**Phụ lục 1.1.PHÂN PHỐI THỜI LƯỢNG CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hoạt động giáo dục** | **Số tiết lớp 1** | | | **Số tiết lớp 2** | | | **Số tiết lớp 3** | | | **Số tiết lớp 4** | | | **Số tiết lớp 5** | | |
| Tổng | HK1 | HK2 | Tổng | HK1 | HK2 | Tổng | HK1 | HKI2 | Tổng | HK1 | HK2 | Tổng | HK1 | HK2 |
| **1. Môn học bắt buộc** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tiếng Việt | 420 | 216 | 204 | 350 | 180 | 170 | 280 | 144 | 136 | 280 | 144 | 136 | 280 | 144 | 136 |
| 2 | Toán | 105 | 54 | 51 | 175 | 90 | 85 | 175 | 90 | 85 | 175 | 90 | 85 | 175 | 90 | 85 |
| 3 | Đạo đức | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 |
| 4 | Tự nhiên và xã hội | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Giáo dục thểchất (Thể dục) | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 |
| 6 | Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 |
| 7 | Hoạt động trảinghiệm | 105 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Thủ công |  |  |  |  |  |  | 35 | 18 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kĩ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 |
| 10 | Lịch sử Địa Lí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 |
| 11 | Khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 |
| 12 | HĐTT+SH Lớp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 |
| **2. Môn học tự chọn** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Tiếng Anh (Tự chọn) | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 140 | 72 | 68 | 140 | 72 | 68 | 140 | 72 | 68 |
| **3. Hoạt động củng cố, tăng cường** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Tự học có hướng dẫn | 210 | 108 | 102 | 210 | 108 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tăng cường giáo dục KNS | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 |
| **Tổng** | | **1225** | **630** | **595** | **1225** | **630** | **595** | **1120** | **576** | **544** | **1085** | **558** | **527** | **1085** | **558** | **527** |

**Phụ lục 1.2.CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tháng** | **Chủ điểm** | **Nội dung trọng tâm** | **Hình thức tổ chức** | **Thời gian thực hiện** | **Người thực hiện** | **Lực lượng cùng tham gia** |
| Tháng 9 | Em yêu trường em | Chúng em vui trung thu | Tập trung | Thứ 5 tuần 2 16/9/2021 | BGH, TPT, GV toàn trường | CMHS |
| Tháng 10 | Mẹ và cô giáo | Múa hát, kể chuyện, đọc thơ về mẹ và cô. | Tập trung | Thứ Hai tuần 7 ngày 18/10/2021 | PHT, TPT, GV toàn trường | CMHS |
| Tháng 11 | Biết ơn thầy cô giáo | Hội diễn văn nghệ mừng ngày NGVN | Tập trung | Thứ 7 tuần 11 ngày 20/11/2021 | BGH, TPT, GV toàn trường | CMHS |
| Tháng 12 | Uống nước nhớ nguồn | - Giao lưu trạng nhí Tiếng Anh | -Tập trung GV,HS khối 2 | Thứ 5 tuần 13 ngày  02/12/2021 | BGH, TPT, GV toàn trường |  |
| -Hội khoẻ Phù Đổng | -Tập trung | -Thứ 4 tuần 16 ngày 22/12/2021 |
| Tháng 01 | Xuân yêu thương | Trải nghiệm thực tế | Tập trung | Thứ 7 tuần 19 ngày 15/1/2022 | BGH, TPT, GV toàn trường | CMHS |
| Tổ chức tặng quà Tết cho HS nghèo | Tập trung | Thứ Hai tuần 21 ngày 24/1/2022 |  |
| Tháng 02 | Mừng Đảng, mừng Xuân | Múa hát, kể chuyện, đọc thơ về Đảng, Bác | Tập trung | Thứ 2 tuần 23 ngày 14/2/2022 | PHT, TPT,GV toàn trường |  |
| Tháng 03 | Thiếu Nhi vui khoẻ tiến bước lên đoàn | Biểu diễn thời trang, giao lưu văn nghệ | Tập trung | Thứ 2 tuần 26 ngày 7/3/2022 | PHT, TPT, GV toàn trường |  |
| Tháng 04 | Hội vui học tập | -Rung chuông vàng khối 5  -Ngày Hội sách VN | -Tập trung GV,HS  - Tập trung | Thứ 7 tuần 30 ngày 9/4/2022    Thứ 2 ngày 18/4/2022 | PHT, TPT, GV toàn trường | CMHS |

**Phụ lục 1.3. CÁC HOẠT ĐỘNG THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC**

**VÀ TRONG THỜI GIAN BÁN TRÚ TẠI TRƯỜNG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Nội dung** | **Hoạt động** | **Đối tượng/quy mô** | **Thời gian** | **Địa điểm** | **Ghi chú** |
| 1 | Tổ chức các hoạt động giáo dục trong/ sau thời gian học sinh ăn trưa. | Tổ chức hướng dẫn HS tham gia tự lấy cơm, dọn bàn ăn sau khi ăn, quét dọn lớp học, giúp cô chuẩn bị giường ngủ, đọc sách trước khi ngủ. | HS/lớp | Giờ ăn trưa | Lớp học |  |
| 2 | Tổ chức các hoạt động giáo dục sau thời gian học sinh ngủ trưa. | Tổ chức xem video hoạt hình, video quà tặng cuộc sống, video học hát dân ca, đọc sách. | HS/lớp | Sau giờ ngủ trưa | Lớp học |  |

**Phụ lục 1.4.THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THEO TUẦN/THÁNG TRONG NĂM HỌC VÀ SỐ LƯỢNG TIẾT HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC**

1. **Đối với khối lớp 1:** Tổ chức dạy học 10 buổi/ tuần

**a.Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần**

**Năm học 2021 – 2022 đối với khối lớp 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 1** (Từ 06/9 đến hết 11/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 6/9 | 7/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 | 11/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| **TUẦN 2** (Từ 13/9 đến hết 18/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 3** (Từ 20/9 đến hết 25/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUẦN 4 (Từ 27/9 đến hết 2/10) | | | | | | | | |
| THỜI GIAN | | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| Số tiết/tuần: 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 5** (Từ 4/10 đến hết 9/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 6** (Từ 11/10 đến hết 16/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 7** (Từ 18/10 đến hết 23/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 8** (Từ 25/10 đến hết 30/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 9** (Từ 1/11 đến hết 6/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 10** (Từ 8/11 đến hết 13/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 11** (Từ 15/11 đến hết 20/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 12** (Từ 22/11 đến hết 27/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 13** (Từ 29/11 đến hết 4/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 14** (Từ 6/12 đến hết 11/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 15** (Từ 13/12 đến hết 18/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 16** (Từ 20/12 đến hết 25/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 4 tuần 16 nghỉ: (5 tiết)  Dạy tiết 1: Thứ 2  Tiết 2: Thứ 3  Tiết 3,4: Thứ 5  Tiết 5: Thứ 6 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 17** (Từ 27/12 đến hết 1/1/2022) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 1/1/22 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 6 tuần 17 nghỉ Tết DL (6 tiết)  Dạy Tiết 1:Thứ 2  Tiết 2: Thứ 3  Tiết 3, 4: Thứ 4  Tiết5, 6: Thứ 5 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 18** (Từ 3/1/2022 đến hết 8/1/2022) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 19** (Từ 10/1 đến hết 15/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 20** (Từ 17/1 đến hết 22/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 21** (Từ 24/1 đến hết 29/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 24/1 | 25/1 | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 29/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 22** (Từ 7/2 đến hết 12/2) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 23** (Từ 14/2 đến hết 19/2) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 14/2 | 15/2 | 16/2 | 17/2 | 18/2 | 19/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 24** (Từ 21/2 đến hết 26/2) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 25** (Từ 28/2 đến hết 5/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 28/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 26** (Từ 7/3 đến hết 12/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 7/3 | 8/3 | 9/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 27** (Từ 14/3 đến hết 19/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 14/3 | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 28** (Từ 21/3 đến hết 26/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 29** (Từ 28/3 đến hết 2/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 28/3 | 29/3 | 30/3 | 31/3 | 1/4 | 2/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 30** (Từ 4/4 đến hết 9/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 7/4 | 8/4 | 9/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 31** (Từ 11/4 đến hết 16/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 11/4 | 12/4 | 13/4 | 14/4 | 15/4 | 16/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 2(tuần 31) nghỉ bù 10/3:(5 tiết)  Dạy Tiết 1: Thứ 3  Tiết 2, 3: Thứ 4  Tiết 4: Thứ 5  Tiết 5: Thứ 6 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 32** (Từ 18/4 đến hết 23/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 18/4 | 19/4 | 20/4 | 21/4 | 22/4 | 23/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 5 tuần 32 dạy tiết 1,2 ngày thứ 5 tuần 33 (nghỉ bù 30/4) |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 33** (Từ 25/4 đến hết 30/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 25/4 | 26/4 | 27/4 | 28/4 | 29/4 | 30/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 5(tuần 33) nghỉ bù 30/4:(6 tiết)  Dạy Tiết 3:Thứ 2  Tiết 4: Thứ 3  Tiết 5,6: Thứ 4 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 34** (Từ 2/5 đến hết 7/5) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/5 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Dạy bù Thứ 6(tuần 33-nghỉ bù 01/5- 6 tiết)  Tiết 1:Thứ 2  Tiết 2: Thứ 3  Tiết 3,4: Thứ 4  Tiết 5,6: Thứ 5 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 35** (Từ 9/5 đến hết 14/5) | | | | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | | 9/5 | 10/5 | 11/5 | | 12/5 | 13/5 | | 14/5 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | | Thứ 5 | Thứ 6 | | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp | Lên lớp | |  |  |
| 2 | | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp | Lên lớp | |  |  |
| 3 | | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp | Lên lớp | |  |  |
| 4 | | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp | Lên lớp | |  |  |
| Chiều | 5 | | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp | Lên lớp | |  |  |
| 6 | | Tự học | Lên lớp | Tự học | | Tự học | Lên lớp | |  |  |
| 7 | | KNS | Tự học | Tự học | | KNS | Tự học | |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | | | | |
| **Tổng hợp** | | | | | | | | | | | |
| **TT** | | **Nội dung** | | | | **Số lượng tiết học** | | | **Ghi chú** | | |
| 1 | | Tiếng Việt | | | | 420 | | |  | | |
| 2 | | Toán | | | | 105 | | |  | | |
| 3 | | Đạo đức | | | | 35 | | |  | | |
| 4 | | Tự nhiên và Xã hội | | | | 70 | | |  | | |
| 5 | | Giáo dục thể chất | | | | 70 | | |  | | |
| 6 | | Nghệ thuật | | | | 70 | | |  | | |
| 7 | | HĐ trải nghiệm | | | | 105 | | |  | | |
| 8 | | Tự chọn(TA) | | | | 70 | | |  | | |
| 9 | | Giáo dục KNS | | | | 70 | | |  | | |
| 10 | | Tự học có hướng dẫn | | | | 189 | | |  | | |
| 11 | | HĐTN và các hoạt động GD khác | | | | 21 | | |  | | |

b) Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 1

**1, MÔN TIẾNG VIỆT:** (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

- Tổng thời lượng: 420 tiết/35 tuần

- Mỗi tuần: 12 tiết

- Kế hoạch cụ thể:

**HỌC KÌ I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học** |
| **1** | **CHỦ ĐỀ: Các nét cơ bản** | Làm quen với trường lớp, bạn bè; làm quen với đồ dùng học tập | 1,2 |  |  |
| Làm quen với tư thế đọc, viết, nói, nghe | 3,4 |  |  |
| Làm quen với các nét viết cơ bản, các chữ số và dấu thanh. Làm quen với bảng chữ cái | 5, 6 |  |  |
| Làm quen với các nét viết cơ bản, các chữ số và dấu thanh. Làm quen với bảng chữ cái | 7,8 |  |  |
| Làm quen với các nét viết cơ bản, các chữ số và dấu thanh. Làm quen với bảng chữ cái | 9,10 |  |  |
| Luyện đọc, viết các nét cơ bản | 11, 12 |  |  |
| **2** | **CHỦ ĐỀ: Phần Âm** | Bài 1: A a | 1,2 |  |  |
| Bài 2: B b. Dấu huyền | 3,4 |  |  |
| Bài 3: C c. Dấu sắc | 5, 6 |  |  |
| Bài 4: E e Ê ê | 7,8 | BVMT: Biện pháp bảo vệ cây xanh, sân trường xanh-sạch-đẹp |  |
| Bài 5: Ôn tập. Kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **3** | Bài 6: O o. Dấu hỏi | 1,2 |  |  |
| Bài 7: Ô ô. Dấu nặng | 3,4 |  |  |
| Bài 8: D d. Đ đ | 5, 6 |  |  |
| Bài 9: Ơ ơ. Dấu ngã | 7,8 | ATGT: An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông |  |
| Bài 10: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **4** | Bài 11: I i K k | 1,2 |  |  |
| Bài 12: H h L l | 3,4 | BVMT: Bảo vệ và chăm sóc cây xanh |  |
| Bài 13: U u Ư ư | 5, 6 |  |  |
| Bài 14: Ch ch Kh kh | 7,8 |  |  |
| Bài 15: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **5** | Bài 16: M m N n | 1,2 |  |  |
| Bài 17: G g Gi gi | 3,4 | BVMT: Bảo vệ và chăm sóc vật nuôi |  |
| Bài 18: Gh gh Nh nh | 5, 6 |  |  |
| Bài 19: Ng ng Ngh ngh | 7,8 | BVMT: Bảo vệ động vật; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng |  |
| Bài 20: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **6** | Bài 21: R r S s | 1,2 |  |  |
| Bài 22: T t Tr tr | 3,4 | BVMT: Bảo vệ môi trường biển ANQP: Bảo vệ biển đảo |  |
| Bài 23: Th th ia | 5, 6 |  |  |
| Bài 24: ua ưa | 7,8 |  |  |
| Bài 25: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **7** | Bài 26: Ph ph Qu qu | 1,2 |  |  |
| Bài 27: V v X x | 3,4 |  |  |
| Bài 28: Y y | 5, 6 |  |  |
| Bài 29: Luyện tập quy tắc chính tả | 7,8 |  |  |
| Bài 30: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **8** | **CHỦ ĐỀ: Phần Vần** | Bài 31: an ăn ân | 1,2 |  |  |
| Bài 32: on ôn ơn | 3,4 | BVMT: Bảo vệ tài nguyên rừng |  |
| Bài 33: en ên in un | 5, 6 |  |  |
| Bài 34: am ăm ăm | 7,8 | BVMT: Bảo vệ môi trường sống của các loài vật. |  |
| Bài 35: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **9** | Bài 36: om ôm ơm | 1,2 |  |  |
| Bài 37: em êm im um | 3,4 |  |  |
| Bài 38: ai ay ây | 5, 6 |  |  |
| Bài 39: oi ôi ơi | 7,8 | GDATGT: An toàn khi đi xe đạp |  |
| Bài 40: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **10** | Bài 41: ui ưi | 1,2 |  |  |
| Bài 42: ao eo | 3,4 |  |  |
| Bài 43: au âu êu | 5, 6 |  |  |
| Bài 44: iu ưu | 7,8 |  |  |
| Bài 45: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **11** | Bài 46: ac ăc âc | 1,2 |  |  |
| Bài 47: oc ôc uc ưc | 3,4 |  |  |
| Bài 48: at ăt ât | 5, 6 |  |  |
| Bài 49: ot ôt ơt | 7,8 |  |  |
| Bài 50: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **12** | Bài 51: et êt it | 1,2 |  |  |
| Bài 52: ut ưt | 3,4 |  |  |
| Bài 53: ap ăp âp | 5, 6 |  |  |
| Bài 54: op ôp ơp | 7,8 |  |  |
| Bài 55: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **13** | Bài 56: ep êp ip up | 1,2 |  |  |
| Bài 57: anh ênh inh | 3,4 |  |  |
| Bài 58: ach êch ich | 5, 6 |  |  |
| Bài 59: ang ăng âng | 7,8 |  |  |
| Bài 60: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **14** | Bài 61: ong ông ung ưng | 1,2 |  |  |
| Bài 62: iêc iên iêp | 3,4 |  |  |
| Bài 63: yêng iêm yên | 5, 6 |  |  |
| Bài 64: iêt yêu iêu | 7,8 |  |  |
| Bài 65: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **15** | Bài 66: uôi uôm | 1,2 |  |  |
| Bài 67: uôc uôt | 3,4 |  |  |
| Bài 68: uôn uông | 5, 6 |  |  |
| Bài 69: ươi ươu | 7,8 |  |  |
| Bài 70: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **16** | Bài 71: ươc ươt | 1,2 |  |  |
| Bài 72: ươm ươp | 3,4 |  |  |
| Bài 73: ươn ương | 5, 6 |  |  |
| Bài 74: oa oe | 7,8 |  |  |
| Bài 75: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **17** | Bài 76: oan oăn oat oăt | 1,2 |  |  |
| Bài 77: oai uê uy | 3,4 |  |  |
| Bài 78: uân uât | 5, 6 |  |  |
| Bài 79: uyên uyêt | 7,8 |  |  |
| Bài 80: Ôn tập và kể chuyện | 9,10 |  |  |
| Luyện tập | 11, 12 |  |  |
| **18** | **ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA** | Bài 81: Ôn tập | 1,2 | Thêm tiết: Tập viết các chữ nhỏ |  |
| Bài 82: Ôn tập | 3,4 |  |
| Bài 83: Ôn tập | 5, 6 |  |
| Ôn tập cuối học kì I | 7,8 |  |
| Kiểm tra cuối học kì I | 9,10 |  |
| Kiểm tra cuối học kì I | 11, 12 |  |

**HỌC KÌ II**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học** |
| **19** | Tôi và các bạn | Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1 | 1,2 |  |  |
| Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1 | 3,4 |  |  |
| Bài 2: Đôi tai xấu xí | 5, 6 | BVMT: Bảo vệ động vật |  |
| Bài 2: Đôi tai xấu xí | 7,8 |  |  |
| Bài 3: Bạn của gió | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **20** | Bài 4: Giải thưởng tình bạn | 1,2 |  |  |
| Bài 4: Giải thưởng tình bạn | 3,4 |  |  |
| Bài 5: Sinh nhật của voi con | 5, 6 |  |  |
| Bài 5: Sinh nhật của voi con | 7,8 |  |  |
| Ôn tập | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **21** | Mái ấm gia đình | Bài 1: Nụ hôn trên bàn tay | 1,2 |  |  |
| Bài 1: Nụ hôn trên bàn tay | 3,4 |  |  |
| Bài 2: Làm anh | 5, 6 |  |  |
| Bài 3: Cả nhà đi chơi núi | 7,8 |  |  |
| Bài 3: Cả nhà đi chơi núi | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **22** | Bài 4: Quạt cho bà ngủ | 1,2 |  |  |
| Bài 5: Bữa cơm gia đình | 3,4 |  |  |
| Bài 5: Bữa cơm gia đình | 5, 6 |  |  |
| Bài 6: Ngôi nhà | 7,8 | TV: chủ đề Mái ấm gia đình; Toán: Nhận biết các hình; Mĩ thuật: Ngôi nhà của em; TNXH: Ngôi nhà của em |  |
| Ôn tập | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **23** | Mái trường mến yêu | Bài 1: Tôi đi học | 1,2 |  |  |
| Bài 1: Tôi đi học | 3,4 |  |  |
| Bài 2: Đi học | 5, 6 |  |  |
| Bài 3: Hoa yêu thương | 7,8 |  |  |
| Bài 3: Hoa yêu thương | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **24** | Bài 4: Cây bàng và lớp học | 1,2 |  |  |
| Bài 5: Bác trống trường | 3,4 |  |  |
| Bài 5: Bác trống trường | 5, 6 |  |  |
| Bài 6:Giờ ra chơi | 7,8 |  |  |
| Ôn tập | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **25** | Điều em cần biết | Bài 1: Rửa tay trước khi ăn | 1,2 |  |  |
| Bài 1: Rửa tay trước khi ăn | 3,4 |  |  |
| Bài 2: Lời chào | 5, 6 |  |  |
| Bài 3: Khi mẹ vắng nhà | 7,8 |  |  |
| Bài 3: Khi mẹ vắng nhà | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **26** | Bài 4: Nếu không may bị lạc | 1,2 |  |  |
| Bài 4: Nếu không may bị lạc | 3,4 |  |  |
| Bài 5: Đèn giao thông | 5, 6 | TV: Đèn giao thông; Toán: Nhận biết các hình; Mĩ thuật: cắt, dán ; TNXH: An toàn trên đường |  |
| Bài 5: Đèn giao thông | 7,8 |  |  |
| Ôn tập | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **27** | Bài học từ cuộc sống | Bài 1: Kiến và chim bồ câu | 1,2 | BVMT: Không săn bắt thú rừng |  |
| Bài 1: Kiến và chim bồ câu | 3,4 | BVMT: Không săn bắt thú rừng |  |
| Bài 2: Câu chuyện của rễ | 5, 6 |  |  |
| Bài 3: Câu hỏi của sói | 7,8 |  |  |
| Bài 3: Câu hỏi của sói | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **28** | Bài 4: Chú bé chăn cừu | 1,2 |  |  |
| Bài 4: Chú bé chăn cừu | 3,4 |  |  |
| Bài 5: Tiếng vọng của núi | 5, 6 |  |  |
| Bài 5: Tiếng vọng của núi | 7,8 |  |  |
| Ôn tập | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **29** | Thiên nhiên kì thú | Bài 1: Loài chim của biển cả | 1,2 | BVMT: Bảo vệ các loài chim |  |
| Bài 1: Loài chim của biển cả | 3,4 | BVMT: Bảo vệ các loài chim |  |
| Bài 2: Bảy sắc cầu vồng | 5, 6 |  |  |
| Bài 3: Chúa tể rừng xanh | 7,8 |  |  |
| Bài 3: Chúa tể rừng xanh | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **30** | Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh | 1,2 |  |  |
| Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh | 3,4 |  |  |
| Bài 5: Cây liễu dẻo dai | 5, 6 | BVMT: Bảo vệ cây xanh |  |
| Bài 5: Cây liễu dẻo dai | 7,8 |  |
| Ôn tập | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **31** | Thế giới trong mắt em | Bài 1: Tia nắng đi đâu? | 1,2 |  |  |
| Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng | 3,4 |  |  |
| Bài 3: Ngày mới bắt đầu | 5, 6 |  |  |
| Bài 3: Ngày mới bắt đầu | 7,8 |  |  |
| Bài 4: Hỏi mẹ | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **32** | Bài 5: Những cánh cò | 1,2 |  |  |
| Bài 5: Những cánh cò | 3,4 |  |  |
| Bài 6: Buổi trưa hè | 5, 6 |  |  |
| Bài 7: Hoa phượng | 7,8 | BVMT: Bảo vệ cây và hoa |  |
| Ôn tập | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **33** | Đất nước và con người | Bài 1: Cậu bé thông minh | 1,2 |  |  |
| Bài 1: Cậu bé thông minh | 3,4 |  |  |
| Bài 2: Lính cứu hỏa | 5, 6 |  |  |
| Bài 2: Lính cứu hỏa | 7,8 | ANQP: Ghi nhớ số điện thoại báo cháy |  |
| Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **34** | Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa | 1,2 |  |  |
| Bài 5: Nhớ ơn | 3,4 |  |  |
| Bài 6: Du lịch biển Việt Nam | 5, 6 |  |  |
| Bài 6: Du lịch biển Việt Nam | 7,8 |  |  |
| Ôn tập | 9,10 |  |  |
| Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 11, 12 |  |  |
| **35** | Ôn tập và đánh giá | Bài 1:Ôn tập | 1,2 |  |  |
| Bài 2: Ôn tập | 3,4 |  |  |
| Bài 3: Ôn tập | 5, 6 |  |  |
| Kiểm tra cuối năm học | 7,8 |  |  |
| Kiểm tra cuối năm học | 9,10 |  |  |
| Tổng kết môn học | 11, 12 |  |  |

**2, MÔN TOÁN:** (Bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)

- Tổng thời lượng: 105 tiết/35 tuần

- Mỗi tuần: 3 tiết

- Kế hoạch cụ thể.

**HỌC KÌ I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học** |
| 1 | Chủ đề 1 Các số đến 10 | Bài 1: Vị trí quanh ta | 1 |  |  |
| Bài 2: Nhận biết các hình | 2 |  |  |
| Bài 3: Luyện tập | 3 |  |  |
| 2 | Chủ đề 1 Các số đến 10 | Bài 4: Các số 1, 2, 3 | 4 |  |  |
| Bài 5: Luyện tập | 5 |  |  |
| Bài 6: So sánh các số trong phạm vi 3 | 6 |  |  |
| 3 | Chủ đề 1 Các số đến 10 | Bài 7: Các số 4, 5, 6 | 7 |  |  |
| Bài 8: Đếm đến 6 | 8 |  |  |
| Bài 9: So sánh các số trong phạm vi 6 | 9 |  |  |
| 4 | Chủ đề 1 Các số đến 10 | Bài 10: Các số 7, 8, 9 | 10 |  |  |
| Bài 11: Đếm đến 9 | 11 |  |  |
| Bài 12: Luyện tập | 12 |  |  |
| 5 | Chủ đề 1 Các số đến 10 | Bài 13: So sánh các số trong phạm vi 9 | 13 |  |  |
| Bài 14: Luyện tập | 14 |  |  |
| Bài 15: Số 0 | 15 |  |  |
| 6 | Chủ đề 1 +  chủ đề 2 | Bài 16: Số 10 | 16 |  |  |
| Bài 17: Tách số | 17 |  |  |
| Bài 18: Phép cộng | 18 |  |  |
| 7 | Chủ đề 2: Phép +,- trong PV 10 | Bài 19: Luyện tập | 19 |  |  |
| Bài 20: Bảng cộng 1 trong phạm vi 10 | 20 |  |  |
| Bài 21: Luyện tập | 21 |  |  |
| 8 | Chủ đề 2: Phép +,- trong PV 10 | Bài 22: Luyện tập chung | 22 |  |  |
| Bài 23: Phép trừ | 23 |  |  |
| Bài 24: Luyện tập | 24 |  |  |
| 9 | Chủ đề 2: Phép +,- trong PV 10 | Bài 25: Bảng cộng 2 trong phạm vi 10 | 25 |  |  |
| Bài 26: Luyện tập | 26 |  |  |
| Bài 27: Bảng trừ trong phạm vi 5 | 27 |  |  |
| 10 | Chủ đề 2: Phép +,- trong PV 10 | Bài 28: Luyện tập | 28 |  |  |
| Bài 29: Bảng cộng 3 trong phạm vi 10 | 29 |  |  |
| Bài 30: Luyện tập | 30 |  |  |
| 11 | Chủ đề 2:  Phép +,- trong PV 10 | Bài 31: Bảng trừ trong phạm vi 6 | 31 |  |  |
| Bài 32: Luyện tập | 32 |  |  |
| Bài 33: Bảng cộng 4 trong phạm vi 10 | 33 |  |  |
| 12 | Chủ đề 2: Phép +,- trong PV 10 | Bài 34: Luyện tập | 34 |  |  |
| Bài 35: Số 0 trong phép cộng | 35 |  |  |
| Bài 36: Luyện tập | 36 |  |  |
| 13 | Chủ đề 2: Phép +,- trong PV 10 | Bài 37: Số 0 trong phép trừ | 37 |  |  |
| Bài 38: Luyện tập | 38 |  |  |
| Bài 39: Bảng cộng 5 trong phạm vi 10 | 39 |  |  |
| 14 | Chủ đề 2: Phép +,- trong PV 10 | Bài 40: Luyện tập | 40 |  |  |
| Bài 41: Bảng trừ trong phạm vi 7 | 41 |  |  |
| Bài 42: Luyện tập | 42 |  |  |
| 15 | Chủ đề 2: Phép +,- trong PV 10 | Bài 43: Bảng cộng 6, 7, 8, 9 trong phạm vi 10. | 43 |  |  |
| Bài 44: Luyện tập | 44 |  |  |
| Bài 45: Bảng trừ trong phạm vi 8 | 45 |  |  |
| 16 | Chủ đề 2: Phép +,- trong PV 10 | Bài 46: Luyện tập | 46 |  |  |
| Bài 47: Bảng trừ trong phạm vi 9 | 47 |  |  |
| Bài 48: Luyện tập | 48 |  |  |
| 17 | Chủ đề 2: Phép +,- trong PV 10 | Bài 49: Bảng trừ trong phạm vi 10 | 49 |  |  |
| Bài 50: Luyện tập | 50 |  |  |
| Bài 51: Ôn tập về hình học | 51 |  |  |
| 18 | Chủ đề 2: Phép +,- trong PV 10 | Bài 52: Ôn tập về các số trong phạm vi 10 | 52 |  |  |
| Bài 53: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | 53 |  |  |
| Kiểm tra cuối học kì I | 54 |  |  |

**HỌC KÌ II**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học** |
| 19 | Chủ đề 3: Số và PT trong PV 20 | Bài 54: Các số trong phạm vi 20 | 55 | Nhiều kiến thức với HS |  |
| Bài 55: Luyện tập | 56 |  |  |
| Bài 56: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 20. | 57 | Kiến thức nặng |  |
| 20 | Chủ đề 3: Số và PT trong PV 20 | Bài 57: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 20. | 58 | Kiến thức nặng |  |
| Bài 58: Luyện tập | 59 |  |  |
| Bài 59: HĐTN - Em khám phá các nhóm vật | 60 |  |  |
| 21 | Chủ đề 3: Số và PT trong PV 20 | Bài 60: Đo độ dài | 61 |  |  |
| Bài 61: Xăng - ti - mét | 62 |  |  |
| Bài 62: Luyện tập | 63 |  |  |
| 22 | Chủ đề 3: Số và PT trong PV 20 | Bài 63: Luyện tập chung | 64 |  |  |
| Bài 64: Luyện tập chung | 65 |  |  |
| Bài 65: HĐTN - Tìm hiểu lớp em. | 66 |  |  |
| 23 | Chủ đề 4:  Các số trong PV 100 | Bài 66: Các số tròn chục | 67 |  |  |
| Bài 67: Luyện tập | 68 |  |  |
| Bài 68: Các số có hai chữ số | 69 |  |  |
| 24 | Chủ đề 4: Các số trong PV 100 | Bài 69: Luyện tập | 70 |  |  |
| Bài 70: Các số có hai chữ số (Tiếp theo) | 71 |  |  |
| Bài 71: Luyện tập | 72 |  |  |
| 25 | Chủ đề 4:  Các số trong PV 100 | Bài 72: So sánh các số có hai chữ số | 73 |  |  |
| Bài 73: Luyện tập | 74 |  |  |
| Bài 74: HĐTN - Em đo độ dài | 75 |  |  |
| 26 | Chủ đề 4:  Các số trong PV 100 | Bài 75: Luyện tập chung | 76 |  |  |
| Bài 76: Luyện tập chung | 77 |  |  |
| Bài 77: Đồng hồ | 78 |  |  |
| 27 | Chủ đề 4:  Các số trong PV 100 | Bài 78: Luyện tập | 79 |  |  |
| Bài 79: Các ngày trong tuần lễ | 80 |  |  |
| Bài 80: Luyện tập | 81 |  |  |
| 28 | Chủ đề 5:  Phép cộng, trừ không nhớ trong PV 100 | Bài 81: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100 | 82 |  |  |
| Bài 82: Luyện tập | 83 |  |  |
| Bài 83: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 | 84 |  |  |
| 29 | Chủ đề 5:  Phép cộng, trừ không nhớ trong PV 100 | Bài 84: Luyện tập | 85 |  |  |
| Bài 85: Luyện tập chung | 86 |  |  |
| Bài 86: Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục | 87 |  |  |
| 30 | Chủ đề 5:  Phép cộng, trừ không nhớ trong PV 100 | Bài 87: Luyện tập | 88 |  |  |
| Bài 88: Luyện tập chung | 89 |  |  |
| Bài 89: HĐTN - Khám phá ngôi trường em học | 90 |  |  |
| 31 | Chủ đề 5:  Phép cộng, trừ không nhớ trong PV 100 | Bài 90: Ôn tập về các số trong phạm vi 100. | 91 |  |  |
| Bài 91: Ôn tập về các số trong phạm vi 100 (tiếp theo) | 92 |  |  |
| Bài 92: Ôn tập về so sánh các số trong phạm vi 100. | 93 |  |  |
| 32 | Chủ đề 5: Phép cộng, trừ không nhớ trong PV 100 | Bài 93: Ôn tập về phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100. | 94 |  |  |
| Bài 94: Ôn tập về phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 (Tiếp theo) | 95 |  |  |
| Bài 95: Ôn tập về hình học | 96 |  |  |
| 33 | Chủ đề 5: Phép cộng, trừ không nhớ trong PV 100 | Bài 96: Ôn tập về đại lượng | 97 |  |  |
| Bài 97: Ôn tập cuối năm | 98 |  |  |
| Bài 98: Ôn tập cuối năm | 99 |  |  |
| 34 | Chủ đề 5: Phép cộng, trừ không nhớ trong PV 100 | Bài 99: Ôn tập cuối năm | 100 |  |  |
| Bài 100: Ôn tập cuối năm | 101 |  |  |
| Kiểm tra cuối năm | 102 |  |  |
| 35 | Ôn tập , KT đánh giá | Ôn tập (Tiết dự phòng) | 103 |  |  |
| Ôn tập (Tiết dự phòng) | 104 |  |  |
| Ôn tập (Tiết dự phòng) | 105 |  |  |

**3, MÔN ĐẠO ĐỨC:** (Bộ Cánh diều)

- Tổng thời lượng: 35 tiết/35 tuần

- Mỗi tuần: 1 tiết

- Kế hoạch cụ thể.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học** |
| 1 | Thực hiện nội quy trường lớp | Bài 1: Em với nội quy trường, lớp. | 1 |  |  |
| 2 | 2 |  |  |
| 3 | Sinh hoạt nền nếp | Bài 2: Gọn gàng và ngăn nắp. | 1 |  |  |
| 4 | 2 |  |  |
| 5 | Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ | 1 |  |  |
| 6 | 2 |  |  |
| 7 | Tự chăm sóc bản thân | Bài 4: Sạch sẽ, gọn gàng | 1 |  |  |
| 8 | 2 |  |  |
| 9 | Bài 5: Chăm sóc bản thân khi bị ốm | 1 |  |  |
| 10 | 2 |  |  |
| 11 | ÔN TẬP GIỮA KÌ I | Ôn tập các chủ đề đã học | 1 |  |  |
| 12 | Tự giác làm việc của mình | Bài 6: Em tự giác làm việc của mình | 1 |  |  |
| 13 | 2 |  |  |
| 14 | 3 |  |  |
| 15 | Yêu thương gia đình | Bài 7: Yêu thương gia đình | 1 |  |  |
| 16 | 2 |  |  |
| 17 | Ôn tập cuối học kì I | Ôn tập các chủ đề đã học | 1 |  |  |
| 18 | Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình. | Bài 8: Em với ông bà, cha mẹ | 1 |  |  |
| 19 | 2 |  |  |
| 20 | Bài 9: Em với anh chị em trong gia đình | 1 |  |  |
| 21 | 2 |  |  |
| 22 | Thật thà | Bài 10: Lời nói thật | 1 |  |  |
| 23 | 2 |  |  |
| 24 | Bài 11: Trả lại của rơi | 1 |  |  |
| 25 | 2 |  |  |
| 26 | Ôn tập giữa học kì II | Ôn tập các chủ đề dã học | 1 |  |  |
| 27 | Phòng tránh tai nạn, thương tích | Bài 12: Phòng tránh bị ngã | 1 |  |  |
| 28 | 2 |  |  |
| 29 | Phòng tránh tai nạn, thương tích | Bài 13: Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn. | 1 |  |  |
| 30 | 2 |  |  |
| 31 | Bài 14: Phòng tránh bị bỏng | 1 |  |  |
| 32 | 2 |  |  |
| 33 | Bài 15: Phòng tránh bị điện giật | 1 |  |  |
| 34 | 2 |  |  |
| 35 | ÔN TẬP | Ôn tập cuối học kì II | 1 |  |  |

**4, MÔN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI:** (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

- Tổng thời lượng: 70 tiết/35 tuần

- Mỗi tuần: 2 tiết

- Kế hoạch cụ thể.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | | **Tiết học** | |
| 1 | **Chủđề 1: Gia đình** | Bài 1: Kể về gia đình (Tiết 1) | | 1 | |  | |  |
| Bài 1: Kể về gia đình (Tiết 2) | | 2 | |  | |  |
| 2 | Bài 2: Ngôi nhà của em (Tiết 1) | | 3 | |  | |  |
| Bài 2: Ngôi nhà của em (Tiết 2) | | 4 | |  | |  |
| 3 | Bài 3: Đồ dung trong nhà (Tiết 1) | | 5 | |  | |  |
| Bài 3: Đồ dung trong nhà (Tiết 2) | | 6 | |  | |  |
| 4 | Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dung trong nhà (Tiết 1) | | 7 | |  | |  |
| Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dung trong nhà (Tiết 2) | | 8 | |  | |  |
| 5 | Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình (Tiết 1) | | 9 | |  | |  |
| Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình (Tiết 2) | | 10 | |  | |  |
| 6 | Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình (Tiết 3) | | 11 | |  | |  |
| **Chủđề 2: Trường học** | Bài 6: Lớp học của em (Tiết 1) | | 12 | |  | |  |
| 7 | Bài 6: Lớp học của em (Tiết 2) | | 13 | |  | |  |
| Bài 6: Lớp học của em (Tiết 3) | | 14 | |  | |  |
| 8 | Bài 7: Cùng khám phá trường học (Tiết 1) | | 15 | |  | |  |
| Bài 7: Cùng khám phá trường học (Tiết 2) | | 16 | |  | |  |
| 9 | Bài 7: Cùng khám phá trường học (Tiết 3) | | 17 | |  | |  |
| Bài 8: Cùng vui ở trường (Tiết 1) | | 18 | |  | |  |
| 10 | Bài 8: Cùng vui ở trường (Tiết 2) | | 19 | |  | |  |
| Bài 9: Ôn tập chủ đề trường học (Tiết 1) | | 20 | |  | |  |
| 11 | Bài 9: Ôn tập chủ đề trường học (Tiết 2) | | 21 | |  | |  |
| Bài 9: Ôn tập chủ đề trường học (Tiết 3) | | 22 | |  | |  |
| 12 | **Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương** | Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh (Tiết 1) | | 23 | | BVMT: Bảo vệ môi trường xung quanh | |  |
| Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh (Tiết 2) | | 24 | |  | |  |
| 13 | Bài 11: Con người nơi em sống (Tiết 1) | | 25 | |  | |  |
| Bài 11: Con người nơi em sống (Tiết 2) | | 26 | |  | |  |
| 14 | Bài 12: Vui đónTết (Tiết 1) | | 27 | |  | |  |
| Bài 12: Vui đónTết (Tiết 2) | | 28 | |  | |  |
| 15 | Bài 13: An toàn trên đường (Tiết 1) | | 29 | | ATGT: Chấp hành tốt quy định ATGT | |  |
| Bài 13: An toàn trên đường (Tiết 2) | | 30 | |  |
| 16 | Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (Tiết 1) | | 31 | | ATGT: Chấp hành tốt quy định ATGT | |  |
| Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (Tiết 2) | | 32 | | ATGT: Chấp hành tốt quy định ATGT | |  |
| 17 | Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (Tiết 3) | | 33 | | ATGT: Chấp hành tốt quy định ATGT | |  |
| **Chủđề 4: Thực vật và động vật** | Bài 15: Cây xung quanh em (Tiết 1) | | 34 | |  | |  |
| 18 | Bài 15: Cây xung quanh em (Tiết 2) | | 35 | |  | |  |
| Bài 15: Cây xung quanh em (Tiết 3) | | 36 | |  | |  |
| **HỌC KỲ II** | | | | | | | | |
| 19 |  | | Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng (Tiết 1) | | 37 | |  |  |
| Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng (Tiết 2) | | 38 | |  |  |
| 20 | Bài 17: Con vật quanh em (Tiết 1) | | 39 | |  |  |
| Bài 17: Con vật quanh em (Tiết 2) | | 40 | |  |  |
| 21 | Bài 17: Con vật quanh em (Tiết 3) | | 41 | |  |  |
| Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (Tiết 1) | | 42 | |  |  |
| 22 | Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (Tiết 2) | | 43 | |  |  |
| Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (Tiết 1) | | 44 | |  |  |
| 23 | Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (Tiết 2) | | 45 | |  |  |
| Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (Tiết 3) | | 46 | |  |  |
| 24 | **Chủđề 5: Con người và sức khỏe** | | Bài 20: Cơ thể em (Tiết 1) | | 47 | |  |  |
| Bài 20: Cơ thể em (Tiết 2) | | 48 | |  |  |
| 25 | Bài 20: Cơ thể em (Tiết 3) | | 49 | |  |  |
| Bài 21: Các giác quan của cơ thể (Tiết 1) | | 50 | |  |  |
| 26 | Bài 21: Các giác quan của cơ thể (Tiết 2) | | 51 | |  |  |
| Bài 21: Các giác quan của cơ thể (Tiết 3) | | 52 | |  |  |
| 27 | Bài 22: Ăn, uống hằng ngày (Tiết 1) | | 53 | |  |  |
| Bài 22: Ăn, uống hằng ngày (Tiết 2) | | 54 | |  |  |
| 28 | Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi (Tiết 1) | | 55 | |  |  |
| Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi (Tiết 2) | | 56 | |  |  |
| 29 | Bài 24: Tự bảo vệ mình (Tiết 1) | | 57 | |  |  |
| Bài 24: Tự bảo vệ mình (Tiết 2) | | 58 | |  |  |
| 30 | Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe (Tiết 1) | | 59 | |  |  |
| Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe (Tiết 2) | | 60 | |  |  |
| 31 | Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe (Tiết 3) | | 61 | |  |  |
| **Chủđề 6: Trái đất và bầu trời** | | Bài 26: Cùng khám phá bầu trời (Tiết 1) | | 62 | |  |  |
| 32 | Bài 26: Cùng khám phá bầu trời (Tiết 2) | | 63 | |  |  |
| Bài 26: Cùng khám phá bầu trời (Tiết 3) | | 64 | |  |  |
| 33 | Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi (Tiết 1) | | 65 | |  |  |
| Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi (Tiết 2) | | 66 | |  |  |
| 34 | Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi (Tiết 3) | | 67 | |  |  |
| Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (Tiết 1) | | 68 | |  |  |
| 35 | Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (Tiết 2) | | 69 | |  |  |
| Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (Tiết 3) | | 70 | |  |  |

**5, HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM:** (Bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)

- Tổng thời lượng: 105 tiết/35 tuần

- Mỗi tuần: 3 tiết

- Kế hoạch cụ thể.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học** |
| 1 | **CHỦ ĐỀ 1: CHÀO LỚP 1** | Sinh hoạt dưới cờ: Nhận biết các hoạt động SH dưới cờ. | 1 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Làm quen với thầy cô, bạn bè | 2 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Xây dựng nội quy lớp học | 3 |  |  |
| 2 | Sinh hoạt dưới cờ: Khám phá ngôi trường mới | 4 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Chào hỏi và làm quen | 5 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Thực hành nội quy của lớp, của trường | 6 |  |  |
| 3 | Sinh hoạt dưới cờ: Múa hát tập thể | 7 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Thực hành chào hỏi, làm quen. | 8 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Học bài hát truyền thống | 9 |  |  |
| 4 | **CHỦ ĐỀ 2: HỌC VUI VẺ, CHƠI AN TOÀN** | Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia an toàn giao thông. | 10 | ATGT: Nhớ đội mũ bảo hiểm |  |
| Dạy theo chủ đề: Một ngày ở trường | 11 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Các hoạt động trong giờ SH lớp | 12 |  |  |
| 5 | Sinh hoạt dưới cờ: Phòng chống xâm hại và bắt cóc trẻ em | 13 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Những việc làm cho giờ học tích cực | 14 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Rèn thói quen ở lớp | 15 |  |  |
| 6 | Sinh hoạt dưới cờ: Tự chăm sóc, tự bảo vệ | 16 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Những việc nên làm trong giờ ra chơi | 17 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Cùng học cùng chơi với bạn | 18 |  |  |
| 7 | Sinh hoạt dưới cờ: Ca ngợi phụ nữ Việt Nam | 19 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Tự bảo vệ bản thân khi ở trường | 20 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Thực hành làm thiệp chúc mừng | 21 |  |  |
| 8 | **CHỦ ĐỀ 3: NÓI LỜI YÊU THƯƠNG** | Sinh hoạt dưới cờ: Chia sẻ yêu thương | 22 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Khám phá nói lời yêu thương | 23 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Đánh giá thực hiện nội quy ở lớp | 24 |  |  |
| 9 | Sinh hoạt dưới cờ:Phát động phong trào Hội vui học tập | 25 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Nói lời yêu thương | 26 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Tài năng của em. | 27 |  |  |
| 10 | Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 | 28 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Đáp lời yêu thương | 29 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Kể chuyện về thầy cô | 30 |  |  |
| 11 | Sinh hoạt dưới cờ: Tri ân thầy cô | 31 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Làm thiệp chúc mừng | 32 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Thực hành: Nói lời chúc mừng thầy cô. | 33 |  |  |
| 12 | **CHỦ ĐỀ 4: TỰ CHĂM SÓC VÀ RÈN LUYỆN BẢN THÂN** | Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động rèn luyện sức khỏe | 34 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Những việc làm chăm sóc bản thân | 35 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 1: Cảnh quan quê hương em (Tiết 1) | 36 |  |  |
| 13 | Sinh hoạt dưới cờ: Rèn luyện tác phong của chú bộ đội | 37 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Thực hành: chăm sóc bản thân. | 38 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 1: Cảnh quan quê hương em (Tiết 2) | 39 |  |  |
| 14 | Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu truyền thống văn hóa địa phương. | 40 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Tự chăm sóc bản thân trong những tình huống thay đổi. | 41 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 1: Cảnh quan quê hương em (Tiết 3) | 42 |  |  |
| 15 | Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu truyền thống của Quân đội Nhân dân VN | 43 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Lựa chọn trang phục phù hợp | 44 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 1: Cảnh quan quê hương em (Tiết 4) | 45 |  |  |
| 16 | **CHỦ ĐỀ 5: KHÁM PHÁ BÀN TAY KÌ DIỆU** | Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động từ thiện | 46 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Khám phá những việc làm yêu thương | 47 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 2: Ngành nghề quê hương em (Tiết 1) | 48 |  |  |
| 17 | Sinh hoạt dưới cờ: Nêu gương người tốt, việc tốt | 49 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Cùng em làm việc tốt | 50 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 2: Ngành nghề quê hương em (Tiết 2) | 51 |  |  |
| 18 | Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu ngày Tết quê em. | 52 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Sẵn sàng làm việc tốt | 53 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 2: Ngành nghề quê hương em (Tiết 3) | 54 |  |  |
| 19 | Sinh hoạt dưới cờ: Múa hát: Vui với không khí ngày Tết. | 55 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Làm quà tặng yêu thương. | 56 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 2: Ngành nghề quê hương em (Tiết 4) | 57 |  |  |
| 20 | **CHỦ ĐỀ 6: TẬP LÀM VIỆC NHÀ, VIỆC TRƯỜNG** | Sinh hoạt dưới cờ: Tết trồng cây | 58 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Nhận biết nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng | 59 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 3: Di tích lịch sử - văn hóa quê hương em (Tiết 1) | 60 |  |  |
| 21 | Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân | 61 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Cùng em làm công việc nhà | 62 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 3: Di tích lịch sử - văn hóa quê hương em (Tiết 2) | 63 |  |  |
| 22 | Sinh hoạt dưới cờ: Vui Tết an toàn | 64 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Làm công việc nhà an toàn | 65 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 3: Di tích lịch sử - văn hóa quê hương em (Tiết 3) | 66 |  |  |
| 23 | Sinh hoạt dưới cờ: Vệ sinh trường lớp | 67 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Giữ gìn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng | 68 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 3: Di tích lịch sử - văn hóa quê hương em (Tiết 4) | 69 |  |  |
| 24 | **CHỦ ĐỀ 7: THÂN THIỆN VỚI HÀNG XÓM** | Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động:Vì thế giới hạnh phúc | 70 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Kể về những người hàng xóm | 71 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 4: Bảo vệ môi trường nơi em sống (Tiết 1) | 72 |  |  |
| 25 | Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 | 73 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Nói lời chào hỏi với những người hàng xóm. | 74 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 4: Bảo vệ môi trường nơi em sống (Tiết 2) | 75 |  |  |
| 26 | Sinh hoạt dưới cờ: Vẽ ước mơ của em | 76 |  |  |
| Dạy theo chủ đề:Nói lời cảm ơn, xin lỗi, đề nghị với những người hàng xóm | 77 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 4: Bảo vệ môi trường nơi em sống (Tiết 3) | 78 |  |  |
| 27 | Sinh hoạt dưới cờ: Các trò chơi hợp tác | 79 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Cùng làm và giúp đỡ hàng xóm | 80 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 4: Bảo vệ môi trường nơi em sống (Tiết 4) | 81 |  |  |
| 28 | **CHỦ ĐỀ 8: BẢO VỆ CẢNH QUAN TRÊN CON ĐƯỜNG TỚI TRƯỜNG** | Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ Ca ngợi cảnh đẹp quê hương | 82 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Kể về cảnh đẹp quê hương trên con đường tới trường | 83 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 5: Trò chơi dân gian quê hương em (Tiết 1) | 84 |  |  |
| 29 | Sinh hoạt dưới cờ: Chăm sóc vườn trường | 85 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Cùng em bảo vệ cảnh quan môi trường | 86 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 5: Trò chơi dân gian quê hương em (Tiết 2) | 87 |  |  |
| 30 | Sinh hoạt dưới cờ: Diễn đàn về môi trường xanh. | 88 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Giới thiệu cảnh quan trên con đường đến trường | 89 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 5: Trò chơi dân gian quê hương em (Tiết 3) | 90 |  |  |
| 31 | Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội đọc sách | 91 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Cùng em bảo vệ môi trường | 92 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 5: Trò chơi dân gian quê hương em (Tiết 4) | 93 |  |  |
| 32 | **CHỦ ĐỀ 9: XÂY DỰNG HÌNH ẢNH VUI VẺ** | Sinh hoạt dưới cờ: Lễ chào mừng ngày GP Miền Nam, thống nhất đất nước. | 94 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Mô tả hình dáng và nhận diện cảm xúc | 95 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 6: Sinh hoạt hè ở nơi em sống (Tiết 1) | 96 |  |  |
| 33 | Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu cùng anh chị đội viên tiêu biểu | 97 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Thể hiện cảm xúc và chăm sóc sức khỏe | 98 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 6: Sinh hoạt hè ở nơi em sống (Tiết 2) | 99 |  |  |
| 34 | Sinh hoạt dưới cờ: Kể chuyện Bác Hồ | 100 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Tạo sự thoải mái vui vẻ | 101 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 6: Sinh hoạt hè ở nơi em sống (Tiết 3) | 102 |  |  |
| 35 | Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết năm học | 103 |  |  |
| Dạy theo chủ đề: Giới thiệu hình ảnh của em | 104 |  |  |
| Sinh hoạt lớp: Chủ đề 6: Sinh hoạt hè ở nơi em sống (Tiết 4) | 105 |  |  |

**6, MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT:** (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

- Tổng thời lượng: 70 tiết/35 tuần

- Mỗi tuần: 2 tiết

- Kế hoạch cụ thể.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học** |
| 1 | Chủ đề: Đội hình đội ngũ | Giới thiệu chương trình – Tổ chức lớp. | 1 |  |  |
| Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ(tiết1). | 2 |  |  |
| 2 | Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ(tiết2). | 3 |  |  |
| Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ(tiết3). | 4 |  |  |
| 3 | Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số (tiết 1). | 5 |  |  |
| Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số(tiết 2). | 6 |  |  |
| 4 | Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số (tiết 3). | 7 |  |  |
| Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số (tiết4). | 8 |  |  |
| 5 | Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng(tiết1). | 9 |  |  |
| Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng(tiết2). | 10 |  |  |
| 6 | Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng(tiết3). | 11 |  |  |
| Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng(tiết4). | 12 |  |  |
| 7 | Động tác quay các hướng(tiết1). | 13 |  |  |
| Động tác quay các hướng(tiết2). | 14 |  |  |
| 8 | Động tác quay các hướng(tiết3). | 15 |  |  |
| Chủ đề: Bài tập thể dục | Động tác vươn thở, động tác tay(tiết1). | 16 |  |  |
| 9 | Động tác vươn thở, động tác tay (tiết2). | 17 |  |  |
| Động tác chân, động tác vặn mình và động tác bụng(tiết1). | 18 |  |  |
| 10 | Động tác chân, động tác vặn mình và động tác bụng(tiết2). | 19 |  |  |
| Động tác chân, động tác vặn mình và động tác bụng(tiết3). | 20 |  |  |
| 11 | Ôn 5 động tác bài tập thể dục. | 21 |  |  |
| Động tác phối hợp, động tác điều hòa(tiết1). | 22 |  |  |
| 12 | Động tác phối hợp, động tác điều hòa(tiết2). | 23 |  |  |
| Ôn bài tập thể dục. | 24 |  |  |
| 13 | Vận động của đầu, cổ(tiết1). | 25 |  |  |
| Vận động của đầu, cổ(tiết2). | 26 |  |  |
| 14 | Vận động của đầu, cổ(tiết3). | 27 |  |  |
| Vận động của tay(tiết1). | 28 |  |  |
| 15 | Vận động của tay(tiết2). | 29 |  |  |
| Vận động của tay(tiết3). | 30 |  |  |
| 16 | Vận động của tay(tiết4). | 31 |  |  |
| Vận động của chân(tiết1). | 32 |  |  |
| 17 | Vận động của chân(tiết2). | 33 |  |  |
| Vận động của chân(tiết3). | 34 |  |  |
| 18 | Kiểm tra học kì I | 35 |  |  |
| Sơ kết học kì I | 36 |  |  |
| 19 | Vận động của chân(tiết4). | 37 |  |  |
| Vận động của chân(tiết5). | 38 |  |  |
| 20 | Vận động phối hợp của cơ thể(tiết 1). | 39 |  |  |
| Chủ đề: Bài tập thể dục | Vận động phối hợp của cơ thể (tiết2). | 40 |  |  |
| 21 | Vận động phối hợp của cơ thể (tiết3). | 41 |  |  |
| Vận động phối hợp của cơ thể (tiết4). | 42 |  |  |
| 22 | Vận động phối hợp của cơ thể (tiết5). | 43 |  |  |
| Vận động phối hợp của cơ thể (tiết6). | 44 |  |  |
| 23 | Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo - tiết 1). | 45 |  |  |
| Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo - tiết2). | 46 |  |  |
| 24 | Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo - tiết3). | 47 |  |  |
| Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo - tiết4). | 48 |  |  |
| 25 | Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo - tiết5). | 59 |  |  |
| Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo - tiết6). | 50 |  |  |
| 26 | Chủ đề tự chọn: Bóng rổ | Làm quen với bóng (tiết1). | 51 |  |  |
| Làm quen với bóng (tiết2). | 52 |  |  |
| 27 | Làm quen với bóng (tiết3). | 53 |  |  |
| Làm quen với bóng (tiết4). | 54 |  |  |
| 28 | Động tác di chuyển không bóng (tiết1). | 55 |  |  |
| Động tác di chuyển không bóng (tiết2). | 56 |  |  |
| 29 | Động tác di chuyển không bóng (tiết3). | 57 |  |  |
| Động tác di chuyển không bóng (tiết4). | 58 |  |  |
| 30 | Động tác dẫn bóng (Tiết 1). | 59 |  |  |
| Động tác dẫn bóng (tiết2). | 60 |  |  |
| 31 | Động tác dẫn bóng (tiết3). | 61 |  |  |
| Động tác dẫn bóng (tiết4). | 62 |  |  |
| 32 | Động tác dẫn bóng (tiết5). | 63 |  |  |
| Chủ đề tự chọn: Bóng rổ | Động tác ném rổ hai tay trước ngực (Tiết 1). | 64 |  |  |
| 33 | Động tác ném rổ hai tay trước ngực (tiết2). | 65 |  |  |
| Động tác ném rổ hai tay trước ngực (tiết3). | 66 |  |  |
| 34 | Động tác ném rổ hai tay trước ngực (tiết4). | 67 |  |  |
| Động tác ném rổ hai tay trước ngực (tiết5). | 68 |  |  |
| 35 | Kiểm tra học kì II | 69 |  |  |
| Tổng kết năm học | 70 |  |  |

**7, MÔN MỸ THUẬT:** (Bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)

- Tổng thời lượng: 35 tiết/35 tuần

- Mỗi tuần: 1 tiết

- Kế hoạch cụ thể.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/**  **thời lượng** |
| Tuần 0 | Chủ đề 1:  MĨ THUẬT TRONG CUỘC SỐNG | Bài: Mĩ thuật quanh ta | 1 | GDBVMT: HS có ý thức giữ gìn đồ dùng cá nhân, bảo vệ của công, giữ vệ sinh môi trường xung quanh |  |
| Tuần 1,2 | Bài: Những chấm tròn thú vị | 2 | GD BVMT: HS biết tiết kiệm nguyên vật liệu, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, giữ vệ sinh sạch sẽ lớp học |  |
| Tuần 3,4 | Bài: Sự kì diệu của đường nét | 2 | GD BVMT: HS biết tiết kiệm nguyên vật liệu, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, giữ vệ sinh sạch sẽ lớp học |  |
| Tuần 5,6 | Bài: Sắc màu em yêu | 2 | GD BVMT: HS biết tiết kiệm nguyên vật liệu, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, giữ vệ sinh sạch sẽ lớp học |  |
| Tuần 7,8 | Bài: Ngôi nhà của em | 2 | GD BVMT: HS yêu quý ngôi nhà, biết sắp xếp đồ dùng gọn gàng, giữ vệ sinh sạch sẽ nơi ở của mình và của mọi người xung quanh. |  |
| Tuần 9,10,11 | Bài: Trái cây bốn mùa | 2 | GD BVMT: HS yêu thiên nhiên, biết tiết kiệm đất nặn, nguyên vật liệu, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, giữ vệ sinh sạch sẽ lớp học |  |
| Tuần 12 | CHỦ ĐỀ II: THIÊN NHIÊN | Bài: Ông mặt trời và những đám mây | 2 | GD BVMT: HS yêu thiên nhiên, biết tiết kiệm giấy màu, nguyên vật liệu, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, giữ vệ sinh sạch sẽ lớp học |  |
| Tuần 13,14 | Bài: Những chiếc lá kì diệu | 2 | GD BVMT: HS yêu thiên nhiên, biết chăm sóc, bảo vệ cây cối. HS có ý thức giữ vệ sinh chung. |  |
| Tuần 15,16 | Bài: Những chú cá đáng yêu | 2 | GD BVMT: HS yêu quý vật nuôi, biết chăm sóc và bảo vệ các con vật |  |
| Tuần 17,18 | CHỦ ĐỀ III: CON NGƯỜI | Bài: Gương mặt đáng yêu | 2 | GD BVMT: HS biết tiết kiệm nguyên vật liệu, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, giữ vệ sinh sạch sẽ lớp học |  |
| Tuần 19,20 | Bài: Lung linh đêm pháo hoa | 2 | GD BVMT: HS biết tiết kiệm nguyên vật liệu, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, giữ vệ sinh sạch sẽ lớp học |  |
| Tuần 21,22 | CHỦ ĐỀ IV: GIA ĐÌNH | Bài: Gia đình em | 2 | GD BVMT: HS biết tiết kiệm nguyên vật liệu, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, giữ vệ sinh sạch sẽ lớp học |  |
| Tuần 23,24 | Bài: Bình hoa muôn sắc | 2 | GD BVMT: HS biết tiết kiệm nguyên vật liệu, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, giữ vệ sinh sạch sẽ lớp học |  |
| Tuần 25, 26 | CHỦ ĐỀ V:  NHÀ TRƯỜNG | Bài: Cây trong sân trường em | 2 | GD BVMT: HS yêu thiên nhiên, biết chăm sóc và bảo vệ cây. |  |
| Tuần 27,28 | Bài: Giờ ra chơi | 2 | GDBVMT: HS có ý thức bảo vệ của công, giữ vệ sinh môi trường xung quanh |  |
| Tuần 29 ,30 | CHỦ ĐỀ VI: ĐỒ CHƠI – ĐỒ DÙNG | Bài: Chiếc bát xinh xắn | 2 | GDBVMT: HS có ý thức giữ gìn đồ dùng trong gia đình, biết tiết kiệm đất nặn, nguyên vật liệu, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, giữ vệ sinh sạch sẽ lớp học |  |
| Tuần 31,32 | Bài: Con gà ngộ nghĩnh | 2 | GD BVMT: HS yêu quý vật nuôi, biết chăm sóc và bảo vệ các con vật |  |
| Tuần 33, 34, 35 | Bài Ôn tập: Trang trại mơ ước | 3 | GD BVMT: HS yêu thiên nhiên, yêu quý vật nuôi, biết chăm sóc, bảo vệ cây cối và các con vật. HS có ý thức giữ vệ sinh chung. |  |

**8, MÔN ÂM NHẠC:** (Bộ Cánh diều)

- Tổng thời lượng: 35 tiết/35 tuần

- Mỗi tuần: 1 tiết

- Kế hoạch cụ thể.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học** |
| 1 | Chủ đề 1: Tổ quốc Việt Nam | Hát: Lá cờ Việt Nam  Một số yêu cầu khi hát  Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn | 1 |  |  |
| 2 | Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam  Nghe nhạc: Quốc ca Việt Nam  Thường thức âm nhạc: Trống cơm | 2 |  |  |
| 3 | Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam  Nhạc cụ  Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình | 3 |  |  |
| 4 | Chủ đề 2: Thiên nhiên | Hát: Lí cây xanh  Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống Hướng dẫn cách vỗ tay khi hát | 4 |  |  |
| 5 | Ôn tập bài hát: Lí cây xanh  Nghe nhạc: Chuyến bay của chú ong vàng  Đọc nhạc | 5 |  |  |
| 6 | Ôn tập bài hát: Lí cây xanh  Nhạc cụ  Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình | 6 |  |  |
| 7 | Chủ đề 3: Tình bạn | Hát: Mời bạn vui múa ca  Đọc nhạc  Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn | 7 |  |  |
| 8 | Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca  Thường thức âm nhạc: Tiếng hát Nai Ngọc Nghe nhạc: Tìm bạn thân | 8 |  |  |
| 9 | Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca  Nhạc cụ  Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay với âm thanh to nhỏ khác nhau | 9 |  |  |
| 10 | Chủ đề 4: Hoà bình | Hát: Lung linh ngôi sao nhỏ  Nghe nhạc: Quê hương tươi đẹp  Trải nghiệm và khám phá: Phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, to - nhỏ | 10 |  |  |
| 11 | Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ  Nhạc cụ  Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình | 11 |  |  |
| 12 | Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ  Đọc nhạc  Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ; Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ | 12 |  |  |
| 13 | Chủ đề 5: Gia đình | Hát: Mẹ đi vắng  Đọc nhạc  Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống | 13 |  |  |
| 14 | Ôn tập bài hát: Mẹ đi vắng  Những kiểu gõ đệm khi hát Nghe nhạc: Sắp đến Tết rồi | 14 |  |  |
| 15 | Ôn tập bài hát: Mẹ đi vắng  Nhạc cụ  Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình; Vỗ tay theo cặp | 15 |  |  |
| 16 |  | Nội dung tự chọn | 16 |  |  |
| 17 |  | Ôn tập và kiểm tra học kì I | 17 |  |  |
| 18 |  | Ôn tập và kiểm tra học kì I | 18 |  |  |
| 19 | Chủ đề 6: Tuổi thơ | Hát: Xoè hoa  Thường thức âm nhạc: Ma-ra-cát, xy-lô-phôn  Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh giống tiếng gió | 19 |  |  |
| 20 | Ôn tập bài hát: Xoè hoa  Đọc nhạc  Nghe nhạc: Tập tầm vông | 20 |  |  |
| 21 | Ôn tập bài hát: Xoè hoa  Nhạc cụ  Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn; Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn  ngữ | 21 |  |  |
| 22 | Chủ đề 7: Giữ gìn vệ sinh | Hát: Thật đáng yêu  Đọc nhạc  Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình | 22 |  |  |
| 23 | Ôn tập bài hát: Thật đáng yêu  Nghe nhạc: Chiếc đồng hồ  Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ | 23 |  |  |
| 24 | Ôn tập bài hát: Thật đáng yêu  Nhạc cụ  Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo cặp | 24 |  |  |
| 25 | Chủ đề 8: Em yêu âm nhạc | Hát: Đội kèn tí hon  Đọc nhạc  Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống | 25 |  |  |
| 26 | Ôn tập bài hát: Đội kèn tí hon  Thường thức âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh  Nghe nhạc: Cộc cách tùng cheng | 26 |  |  |
| 27 | Ôn tập bài hát: Đội kèn tí hon  Nhạc cụ  Trải nghiệm và khám phá: Tìm những từ ẩn nấp trong ô chữ; Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ | 27 |  |  |
| 28 | **Chủ đề 9: Mừng sinh nhật** | Nghe nhạc: Mừng sinh nhật Hát: Chúc mừng sinh nhật  Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn | 28 |  |  |
| 29 | Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật  Nhạc cụ  Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình | 29 |  |  |
| 30 | Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật  Đọc nhạc  Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ | 30 |  |  |
| 31 | Chủ đề 10: Loài vật em yêu | Hát: Thật là hay  Nghe nhạc: Chú voi con đi bộ  Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ | 31 |  |  |
| 32 | Ôn tập bài hát: Thật là hay  Nhạc cụ  Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo cặp | 32 |  |  |
| 33 | Đọc nhạc  Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh giống tiếng mưa rơi; Tạo ra âm thanh của loài vật mà em yêu thích. | 33 |  |  |
| 34 |  | Nội dung tự chọn | 34 |  |  |
| 35 |  | Ôn tập và kiểm tra học kỳ II | 35 |  |  |

**2. Đối với khối lớp 2:** Tổ chức dạy học 10 buổi/ tuần

**Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học  
và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần  
Năm học 2021 – 2022 đối với khối lớp 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tổng hợp** | | | |
| **TT** | **Nội dung** | **Số lượng tiết học** | **Ghi chú** |
| 1 | Tiếng Việt | 420 |  |
| 2 | Toán | 105 |  |
| 3 | Đạo đức | 35 |  |
| 4 | Tự nhiên và Xã hội | 70 |  |
| 5 | Giáo dục thể chất | 70 |  |
| 6 | Nghệ thuật | 70 |  |
| 7 | HĐ trải nghiệm | 105 |  |
| 8 | Tự chọn(TA) | 70 |  |
| 9 | Giáo dục KNS | 70 |  |
| 10 | Tự học có hướng dẫn | 189 |  |
| 11 | HĐTN và Các HĐGD khác | 21 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 1** (Từ 06/9 đến hết 11/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 6/9 | 7/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 | 11/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| **TUẦN 2** (Từ 13/9 đến hết 18/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 3** (Từ 20/9 đến hết 25/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| **TUẦN 4** (Từ 27/9 đến hết 2/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 5** (Từ 4/10 đến hết 9/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 6** (Từ 11/10 đến hết 16/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 7** (Từ 18/10 đến hết 23/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 8** (Từ 25/10 đến hết 30/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 9** (Từ 1/11 đến hết 6/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 10** (Từ 8/11 đến hết 13/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 11** (Từ 15/11 đến hết 20/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 12** (Từ 22/11 đến hết 27/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 13** (Từ 29/11 đến hết 4/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 14** (Từ 6/12 đến hết 11/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 15** (Từ 13/12 đến hết 18/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 16** (Từ 20/12 đến hết 25/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 4(tuần 16)nghỉ 22/12  (5 tiết)  Tiết 1:Thứ 2  Tiết 2:Thứ 3  Tiết3,4: Thứ 5  Tiết 5:Thứ 6 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 17** (Từ 27/12 đến hết 1/1/2022) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 1/1/22 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 6(tuần 17) nghỉ bù Tết DL  (6 tiêt)  Tiết 1:Thứ 2  Tiết 2:Thứ 3  Tiết 3,4:Thứ 4  Tiết 5, 6:Thứ 5 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 18** (Từ 3/1/2022 đến hết 8/1/2022) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 19** (Từ 10/1/2022 đến hết 15/1/2022) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 20** (Từ 17/1/2022 đến hết 22/1/2022) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 21** (Từ 24/1/2022 đến hết 29/1/2022) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 24/1 | 25/1 | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 29/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 22** (Từ 7/2/2022 đến hết 12/2/2022) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 23** (Từ 14/2/2022 đến hết 19/2/2022) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 14/2 | 15/2 | 16/2 | 17/2 | 18/2 | 19/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 24** (Từ 21/2/2022 đến hết 26/2/2022) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 25** (Từ 28/2/2022 đến hết 5/3/2022) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 28/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 26** (Từ 7/3 đến hết 12/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 7/3 | 8/3 | 9/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 27** (Từ 14/3 đến hết 19/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 14/3 | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 28** (Từ 21/3 đến hết 26/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 29** (Từ 28/3 đến hết 2/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 28/3 | 29/3 | 30/3 | 31/3 | 1/4 | 2/4 | Tiết 2:Thứ 3 |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |  |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 30** (Từ 4/4 đến hết 9/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 7/4 | 8/4 | 9/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 31** (Từ 11/4 đến hết 16/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 11/4 | 12/4 | 13/4 | 14/4 | 15/4 | 16/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 2 nghỉ bù 10/3(5T)  Dạy:Tiết 1:Thứ 3  Tiết 2,3:Thứ 4  Tiết 4:Thứ 5  Tiết 5:Thứ 6 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 32** (Từ 18/4 đến hết 23/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 18/4 | 19/4 | 20/4 | 21/4 | 22/4 | 23/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 5 tuần 32, Dạy bù tiết 1,2 của thứ 5 tuần 33  (nghỉ bù 30/4) |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 33** (Từ 25/4 đến hết 30/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 25/4 | 26/4 | 27/4 | 28/4 | 29/4 | 30/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 5(tuần 33) nghỉ bù 30/4(6 tiết)  Dạy tiết 3: thứ 2  Tiết 4 :Thứ 3  Tiết 5,6:Thứ 4 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 34** (Từ 2/5 đến hết 7/5) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/5 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Dạy bù Thứ 6(T33, nghỉ bù 01/5):(6 tiết)  Tiết 1:Thứ 2  Tiết 2:Thứ 3  Tiết 3,4:Thứ 4  Tiết 5:Thứ 5  Tiết 6Thứ 6 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |
| **TUẦN 35** (Từ 9/5 đến hết 14/5) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 9/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | 14/5 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học | Lên lớp | Tự học | Tự học | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS | Tự học | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 35 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

b) KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 2

1. **Môn Tiếng Việt (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/**  **thời lượng** |
| 1 | **EM LỚN LÊN TỪNG NGÀY** | **Bài 1:** Tôi là học sinh lớp 2 |  |  |  |
| **Đọc:** Tôi là học sinh lớp 2 | 1+2 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa A | 3 |  |  |
| **Nói và nghe :** Những ngày hè của em | 4 |  |  |
| **Bài 2:** Ngày hôm qua đâu rồi? |  |  |  |
| **Đọc:** Ngày hôm qua đâu rồi? | 5+6 |  |  |
| **Viết:** Nghe – viết : Ngày hôm qua đâu rồi?  Bảng chữ cái | 7 |  |  |
| **LTVC:**Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động.Câu giới thiệu | 8 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân | 9 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 10 |  |  |
| 2 | **EM LỚN LÊN TỪNG NGÀY** | **Bài 3:** Niềm vui của Bi và Bống |  |  |  |
| **Đọc:** Niềm vui của Bi và Bống | 11+12 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa Ă- Â | 13 |  |  |
| **Nói và nghe :**Kể chuyện niềm vui của Bi và Bống | 14 |  |  |
| **Bài 4:** Làm việc thật là vui |  |  |  |
| **Đọc:** Làm việc thật là vui | 15+16 |  |  |
| **Viết :** Nghe – viết : Làmviệc thật là vui  Bảng chữ cái | 17 |  |  |
| **LTVC:**Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động.Câu nêu hoạt động | 18 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn kể về một việc làm ở nhà | 19 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 20 |  |  |
| 3 | **EM LỚN LÊN TỪNG NGÀY** | **Bài 5:** Em có xinh không? |  |  |  |
| **Đọc :** Em có xinh không? | 21+22 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa B | 23 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Em có xinh không? | 24 |  |  |
| **Bài 6:** Một giờ học |  |  |  |
| **Đọc** : Một giờ học | 25+26 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết : Một giờ học  Bảng chữ cái | 27 |  |  |
| **LTVC**: Từ ngữ chỉ đặc điểm; câu nêu đặc điểm | 28 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn kể về việc thường làm. | 29 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 30 |  |  |
| 4 | **EM LỚN LÊN TỪNG NGÀY** | **Bài 7:** Cây xấu hổ |  |  |  |
| **Đọc :** Cây xấu hổ | 31+32 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa C | 33 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Chú đỗ con | 34 |  |  |
| **Bài 8:** Cầu thủ dự bị |  |  |  |
| **Đọc** :Cầu thủ dự bị | 35+36 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết : Cầu thủ dự bị  Viết hoa tên người | 37 |  |  |
| **LTVC**: Từ ngữ chỉ sự vật; câu nêu hoạt động | 38 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn kể về một hoạt động thể thao hoặc trò chơi | 39 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 40 |  |  |
| 5 | **ĐI HỌC VUI SAO** | **Bài 9:** Cô giáo lớp em |  |  |  |
| **Đọc :** Cô giáo lớp em | 41+42 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa D | 43 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Cậu bé ham học | 44 |  |  |
| **Bài 10:** Thời khóa biểu |  |  |  |
| **Đọc** : Thời khóa biểu | 45+46 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết : Thời khóa biểu  Phân biệt : c/k, ch/tr,v/d | 47 |  |  |
| **LTVC**: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; câu nêu hoạt động | 48 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết thời gian biểu | 49 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 50 |  |  |
| 6 | **ĐI HỌC VUI SAO** | **Bài 11:** Cái trống trường em |  |  |  |
| **Đọc** : Cái trống trường em | 51+52 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa Đ | 53 |  |  |
| **Nói và nghe :** Ngôi trường của em | 54 |  |  |
| **Bài 12:** Danh sách học sinh |  |  |  |
| **Đọc** : Danh sách học sinh | 55+56 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết : Cái trống trường em  Phân biệt : g/gh, s/x, hỏi /ngã | 57 |  |  |
| **LTVC**: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; câu nêu đặc điểm | 58 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Lập danh sách học sinh (tổ) | 59 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 60 |  |  |
| 7 | **ĐI HỌC VUI SAO** | **Bài 13:** Yêu lắm trường ơi |  |  |  |
| **Đọc** : Yêu lắm trường ơi | 61+62 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa E, Ê | 63 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Bữa ăn trưa | 64 |  |  |
| **Bài 14:** Em học vẽ |  |  |  |
| **Đọc** : Em học vẽ | 65+66 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết : Em học vẽ  Phân biệt : ng/ngh, r/d/gi , an /ang | 67 |  |  |
| **LTVC**: Từ ngữ chỉ sự vật; Dấu chấm, dấu chấm hỏi | 68 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật | 69 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 70 |  |  |
| 8 | **ĐI HỌC VUI SAO** | **Bài 15:** Cuốn sách của em |  |  |  |
| **Đọc** :Cuốn sách của em | 71+72 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa G | 73 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Họa mi, Vẹt và Qụa | 74 |  |  |
| **Bài 16:** Khi trang sách mở ra |  |  |  |
| **Đọc** : Khi trang sách mở ra | 75+76 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết : Khi trang sách mở ra  Phân biệt : l/n, ăn/ăng , ân /âng | 77 |  |  |
| **LTVC**: Từ ngữ chỉ đặc điểm; dấu chấm ,dấu chấm hỏi | 78 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn tả đồ dung học tập | 79 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 80 |  |  |
| 9 |  | **ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I ( 10 TIẾT)** |  |  |  |
| Ôn tập tiết (1+2) | 81+82 |  |  |
| Ôn tập tiết (3+4) | 83+84 |  |  |
| Ôn tập tiết (5+6) | 85+86 |  |  |
| Ôn tập tiết (7+8) | 87+88 |  |  |
| Ôn tập tiết (9+10) | 89+90 |  |  |
| 10 | NIỀM VUI TUỔI THƠ | **Bài 17:** Gọi bạn |  |  |  |
| **Đọc** : Gọi bạn | 91+92 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa H | 93 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Gọi bạn | 94 |  |  |
| **Bài 18:** Tớ nhớ cậu |  |  |  |
| **Đọc** : Tớ nhớ cậu | 95+96 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết : Tớ nhớ cậu  Phân biệt : c/k, iêu/ươu , en /eng | 97 |  |  |
| **LTVC**: MRVT về tình cảm bạn bè; dấu chấm; dấu chấm hỏi;dấu chấm than | 98 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn kẻ về một hoạt động em tham gia cùng bạn. | 99 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 100 |  |  |
| 11 | NIỀM VUI TUỔI THƠ | **Bài 19:** Chữ A và những người bạn |  |  |  |
| **Đọc** : Chữ A và những người bạn | 101+102 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa J, K | 103 |  |  |
| **Nói và nghe :** Niềm vui của em | 104 |  |  |
| **Bài 20:** Nhím Nâu kết bạn |  |  |  |
| **Đọc** : Nhím Nâu kết bạn | 105+106 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết : Nhím Nâu kết bạn  Phân biệt : g/gh, iu/ưu , iên /iêng | 107 |  |  |
| **LTVC**: Từ ngữ chỉ về đặc điểm, hoạt động. Câu nêu hoạt động | 108 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn kẻ về một giờ ra chơi | 109 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 110 |  |  |
| 12 | NIỀM VUI TUỔI THƠ | **Bài 21:** Thả diều |  |  |  |
| **Đọc** : Thả diều | 111+112 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa L | 113 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Chúng mình là bạn | 114 |  |  |
| **Bài 22:** Tớ là LÊ-GÔ |  |  |  |
| **Đọc** : Tớ là LÊ-GÔ | 115+116 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết : Đồ chơi yêu thích  Phân biệt : ng/ngh, ch/tr , uôn /uông | 117 |  |  |
| **LTVC**: Từ ngữ chỉ sự vật. Câu nêu đặc điểm | 118 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn giới thiệu một đồ chơi | 119 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 120 |  |  |
| 13 | NIỀM VUI TUỔI THƠ | **Bài 23:** Rồng Rắn lên mây |  |  |  |
| **Đọc** : Rồng Rắn lên mây | 121+122 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa M | 123 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Búp bê biết khóc | 124 |  |  |
| **Bài 24:** Nặn đồ chơi |  |  |  |
| **Đọc** : Nặn đồ chơi | 125+126 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết : Nặn đồ chơi  Phân biệt : d/gi, s/x , ươn /ương | 127 |  |  |
| **LTVC**: Dấu phẩy | 128 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn tả đồ chơi | 129 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 130 |  |  |
| 14 | **MÁI ẤM GIA ĐÌNH** | **Bài 25:** Sự tích hoa tỉ muội |  |  |  |
| **Đọc** : Sự tích hoa tỉ muội | 131+132 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa N | 133 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Hai anh em | 134 |  |  |
| **Bài 26:** Em mang về yêu thương |  |  |  |
| **Đọc** : Em mang về yêu thương | 135+136 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Em mang về yêu thương  Phân biệt : iên/yêu/uyên, r/d/gi , ai /ay | 137 |  |  |
| **LTVC**:MRVT về gia đình,từ ngữ chỉ đặc điểm,câu nêu đặc điểm | 138 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn kể một việc người thân đã làm cho em | 139 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 140 |  |  |
| 15 | **MÁI ẤM GIA ĐÌNH** | **Bài 27:** Mẹ |  |  |  |
| **Đọc** : Mẹ | 141+142 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa O | 143 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Sự tích cây vú sữa | 144 |  |  |
| **Bài 28:** Trò chơi của bố |  |  |  |
| **Đọc** : Trò chơi của bố | 145+146 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Trò chơi của bố  Viết hoa tên riêng địa lí - Phân biệt : n/l/, ao/au | 147 |  |  |
| **LTVC**:MRVT về tình cảm gia đình; dấu chấm; dấu chấm hỏi;  Dấu chấm than. | 148 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn thể hiện tình cảm đối với người thân | 148 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 150 |  |  |
| 16 | **MÁI ẤM GIA ĐÌNH** | **Bài 29:** : Cánh cửa nhớ bà |  |  |  |
| **Đọc** : Cánh cửa nhớ bà | 151+152 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa Ô, Ơ | 153 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Bà cháu | 154 |  |  |
| **Bài 30:** Thương ông |  |  |  |
| **Đọc** : Thương ông | 155+156 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Thương ông  Phân biệt : ch/tr/, at/ac | 157 |  |  |
| **LTVC**:Từ chỉ sự vật, hoạt động;Câu nêu hoạt động | 158 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn kể việc đã làm cùng người thân . | 159 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 160 |  |  |
| 17 | **MÁI ẤM GIA ĐÌNH** | **Bài 31:** Anh sáng của yêu thương |  |  |  |
| **Đọc** : Anh sáng của yêu thương | 161+162 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa P | 163 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Anh sáng của yêu thương | 164 |  |  |
| **Bài 32:** Chơi chong chóng |  |  |  |
| **Đọc** : Chơi chong chóng | 165+166 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Chơi chong chóng  Phân biệt : iu/ưu/, ăt/ăc, | 167 |  |  |
| **LTVC**:MRVT về tình cảm gia đình; Dấu phẩy | 168 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết tin nhắn | 169 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 170 |  |  |
| 18 |  | **ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I** |  |  |  |
| Ôn tập tiết (1+2) | 171+172 |  |  |
| Ôn tập tiết (3+4) | 173+174 |  |  |
| Ôn tập tiết (5+6) | 175+176 |  |  |
| Ôn tập tiết (7+8) | 177+178 |  |  |
| Ôn tập – Kiểm tra | 179+180 |  |  |
| 19 | **VẺ ĐẸP QUANH EM** | **Bài 1:** Chuyện bốn mùa |  |  |  |
| **Đọc** : Chuyện bốn mùa | 181+182 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa Q | 183 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Chuyện bốn mùa | 184 |  |  |
| **Bài 2:** Mùa nước nổi |  |  |  |
| **Đọc** : Mùa nước nổi | 185+186 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Mùa nước nổi  Phân biệt : c/k/, ch/tr, ac/at | 187 |  |  |
| **LTVC**:MRVT về các mùa; Dấu chấm, dấu chấm hỏi | 188 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn tả một đồ vật | 189 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 190 |  |  |
| 20 | **VẺ ĐẸP QUANH EM** | **Bài 3:** Họa Mi hót |  |  |  |
| **Đọc** : Họa Mi hót | 191+192 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa R | 193 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Hồ nước và mây | 194 |  |  |
| **Bài 4:** Tết đến rồi |  |  |  |
| **Đọc** : Tết đến rồi | 195+196 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Tết đến rồi  Phân biệt : g/gh/, s/x, ut/uc | 197 |  |  |
| **LTVC**:MRVT về ngày Tết; Câu nêu hoạt động | 198 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết thiệp chúc Tết | 199 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 200 |  |  |
| 21 | **VẺ ĐẸP QUANH EM** | **Bài 5:** Giọt nước và biển lớn |  |  |  |
| **Đọc** :Giọt nước và biển lớn | 201+202 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa S | 203 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Chiếc đèn lồng | 204 |  |  |
| **Bài 6:** Mùa vàng |  |  |  |
| **Đọc** : Mùa vàng | 205+206 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Mùa vàng  Phân biệt : ng/ngh/, r/d/gi, ưc/ưt | 207 |  |  |
| **LTVC**:MRVT về cây cối; Câu nêu hoạt động | 208 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn kể về việc chăm sóc cây cối | 209 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 210 |  |  |
| 22 | **VẺ ĐẸP QUANH EM** | **Bài 7:** Hạt thóc |  |  |  |
| **Đọc** : Hạt thóc | 211+212 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa T | 213 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Sự tích cây khoai lang | 214 |  |  |
| **Bài 8:** Lũy tre |  |  |  |
| **Đọc** : Lũy tre | 215+216 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Lũy tre  Phân biệt : uynh/uych/, l/n, iêt/iêc | 217 |  |  |
| **LTVC**:MRVT về thiên nhiên; Câu nêu đặc điểm | 218 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn kể lại một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia | 219 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 220 |  |  |
| 23 | **HÀNH TINH XANH CỦA EM** | **Bài 9:** Vè chim |  |  |  |
| **Đọc** :Vè chim | 221+222 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa U, Ư | 223 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Cảm ơn họa mi | 224 |  |  |
| **Bài 10:** Khủng Long |  |  |  |
| **Đọc** :Khủng Long | 225+226 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Khủng Long  Phân biệt : uya/uyu/, iêu/ươu, uôt/uôc | 227 |  |  |
| **LTVC**:MRVT về muông thú; Dấu chấm ; dấu chấm hỏi; dấu chấm than | 228 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về một con vật | 229 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 230 |  |  |
| 24 | **HÀNH TINH XANH CỦA EM** | **Bài 11:** Sự tích cây Thì Là |  |  |  |
| **Đọc** :Sự tích cây Thì Là | 231+232 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa V | 233 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Sự tích cây Thì Là | 234 |  |  |
| **Bài 12:** Bờ tre đón khách |  |  |  |
| **Đọc** : Bờ tre đón khách | 235+236 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Bờ tre đón khách  Phân biệt : d/gi/, iu/ưu, ươc/ươt | 237 |  |  |
| **LTVC**:MRVT về vật nuôi; Câu nêu đặc điểm của các loài vật | 238 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết đoạn văn kể về hoạt động của con vật | 239 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 240 |  |  |
| 25 | **HÀNH TINH XANH CỦA EM** | **Bài 13:** Tiếng chổi tre |  |  |  |
| **Đọc** :Tiếng chổi tre | 241+242 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa X | 243 |  |  |
| **Nói và nghe :** Kể chuyện Hạt giống nhỏ | 244 |  |  |
| **Bài 14:** Cỏ non cười rồi |  |  |  |
| **Đọc** : Cỏ non cười rồi | 245+246 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Cỏ non cười rồi  Phân biệt : oanh/oach/, s/x, dấu hỏi/dấu ngã | 247 |  |  |
| **LTVC**:MRVT bảo vệ môi trường. Dấu phẩy | 248 |  |  |
| **Luyện viết đoạn** : Viết xin lỗi | 249 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 250 |  |  |
| 26 | **HÀNH TINH XANH CỦA EM** | **Bài 15:** Những con sao biển |  |  |  |
| **Đọc** : Những con sao biển | 251+252 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa Y | 253 |  |  |
| **Nói và nghe :** Bảo vệ môi trường | 254 |  |  |
| **Bài 16:** Tạm biệt cánh cam |  |  |  |
| **Đọc** : Tạm biệt cánh cam | 255+256 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Tạm biệt cánh cam  Phân biệt : ng/ngh/, ch/tr, êt/êch | 257 |  |  |
| **LTVC**:MRVT về các loài vật nhỏ bé. Dấu chấm, dấu chấm hỏi | 258 |  |  |
| **Luyện viết đoạn**:Viết đoạn văn kể về việc làm bảo vệ môi trường | 259 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 260 |  |  |
| 27 | **HÀNH TINH XANH CỦA EM** | **ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II ( 10 TIẾT)** |  |  |  |
| Ôn tập tiết (1+2) | 261+262 |  |  |
| Ôn tập tiết (3+4) | 263+264 |  |  |
| Ôn tập tiết (5+6) | 265+266 |  |  |
| Ôn tập tiết (7+8) | 267+268 |  |  |
| Ôn tập tiết (9+10) | 269+270 |  |  |
| 28 | **GIAO TIẾP VÀ KẾT NỐI** | **Bài 17:** Những cách chào độc đáo |  |  |  |
| **Đọc** : Những cách chào độc đáo | 271+272 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa A (kiểu 2) | 273 |  |  |
| **Nói và nghe :**Kể chuyệnLớp học viết thư | 274 |  |  |
| **Bài 18:** Thư viện bước đi |  |  |  |
| **Đọc** : Thư viện bước đi | 275+276 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Thư viện bước đi  Phân biệt : d/gi/, ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã | 277 |  |  |
| **LTVC**:MRVT chỉ đặc điểm; Dấu chấm ,dấu phẩy, dấu chấm than | 278 |  |  |
| **Luyện viết đoạn**:Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập | 279 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 280 |  |  |
| 29 | **GIAO TIẾP VÀ KẾT NỐI** | **Bài 19:** Cảm ơn anh hà mã |  |  |  |
| **Đọc**: Cảm ơn anh hà mã | 281+282 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa M (kiểu 2) | 283 |  |  |
| **Nói và nghe :**Kể chuyện Cảm ơn anh hà mã | 284 |  |  |
| **Bài 20:** Từ chú bồ câu đến in-tơ-net |  |  |  |
| **Đọc**: Từ chú bồ câu đến in-tơ-net | 285+286 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Từ chú bồ câu đến in-tơ-net  Phân biệt : eo/oe/, l/n, ên/ênh | 287 |  |  |
| **LTVC**:MRVT về giao tiếp kết nối; Dấu chấm ,dấu phẩy. | 288 |  |  |
| **Luyện viết đoạn**:Viết đoạn văn kể một đồ dùng trong gia đình | 289 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 290 |  |  |
| 30 | **GIAO TIẾP VÀ KẾT NỐI** | **Bài 21:** Mai An Tiêm |  |  |  |
| **Đọc**: Mai An Tiêm | 291+292 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa N (kiểu 2) | 293 |  |  |
| **Nói và nghe :**Kể chuyện Mai An Tiêm | 294 |  |  |
| **Bài 22:** Thư gửi bố ngoài đảo |  |  |  |
| **Đọc**: Thư gửi bố ngoài đảo | 295+296 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Thư gửi bố ngoài đảo  Phân biệt : d/gi/, s/x, ip/iêp | 297 |  |  |
| **LTVC**:MRVT nghề nghiệp; Câu nêu hoạt động của con người | 298 |  |  |
| **Luyện viết đoạn**:Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân | 299 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 300 |  |  |
| 31 | **GIAO TIẾP VÀ KẾT NỐI** | **Bài 23:** Bóp nát quả cam |  |  |  |
| **Đọc**: Bóp nát quả cam | 301+302 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa Q (kiểu 2) | 303 |  |  |
| **Nói và nghe :**Kể chuyện Bóp nát quả cam | 304 |  |  |
| **Bài 24:** Chiếc rễ đa tròn |  |  |  |
| **Đọc**: Chiếc rễ đa tròn | 305+306 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Chiếc rễ đa tròn  Viết hoa tên riêng người - Phân biệt : iu/ưu/, im/iêm. | 307 |  |  |
| **LTVC**:MRVT về Bác Hồ; Câu nêu đặc điểm | 308 |  |  |
| **Luyện viết đoạn**:Viết đoạn văn kể về một sự việc | 309 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 310 |  |  |
| 32 | **VIỆT NAM**  **QUÊ HƯƠNG EM** | **Bài 25:** Đất nước chúng mình |  |  |  |
| **Đọc**: Đất nước chúng mình | 311+312 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa V (kiểu 2) | 313 |  |  |
| **Nói và nghe :**Kể chuyện Thánh Giong | 314 |  |  |
| **Bài 26:** Trên các miền đất nước |  |  |  |
| **Đọc**: Trên các miền đất nước | 315+316 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Trên các miền đất nước  Viết hoa tên địa lí - Phân biệt : ch/tr/, iu/iêu. | 317 |  |  |
| **LTVC**:MRVT về sản phẩm các miền đất nươc; Câu giới thiệu | 318 |  |  |
| **Luyện viết đoạn**:Viết đoạn văn giới thiệu một sản phẩm được làm từ tre hoặc gỗ. | 319 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 320 |  |  |
| 33 | **VIỆT NAM**  **QUÊ HƯƠNG EM** | **Bài 27:** Chuyện quả bầu |  |  |  |
| **Đọc**: Chuyện quả bầu | 321+322 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa A,M,N (kiểu 2) | 323 |  |  |
| **Nói và nghe :**Kể chuyện Chuyện quả bầu | 324 |  |  |
| **Bài 28:** Khám phá đáy biển ở Trường Sa |  |  |  |
| **Đọc**: Khám phá đáy biển ở Trường Sa | 325+326 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa  Phân biệt : it/uyt/, ươu/iêu. in/inh. | 327 |  |  |
| **LTVC**:MRVTvề các loài vật dưới biển; Dấu chấm,dấu phẩy | 328 |  |  |
| **Luyện viết đoạn**:Viết đoạn văn kể sự việc chứng kiến,tham gia | 329 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 330 |  |  |
| 34 | **VIỆT NAM**  **QUÊ HƯƠNG EM** | **Bài 29:** Hồ Gươm |  |  |  |
| **Đọc**: Hồ Gươm | 331+332 |  |  |
| **Viết :** Chữ hoa Q,V (kiểu 2) | 333 |  |  |
| **Nói và nghe :**Nói về quê hương đất nước em | 334 |  |  |
| **Bài 30:** Cánh đồng quê em |  |  |  |
| **Đọc**: Cánh đồng quê em | 335+336 |  |  |
| **Viết** : Nghe – viết: Cánh đồng quê em  Viết hoa tên địa lí; Phân biệt : r/d/gi; dấu hỏi/dấu ngã. | 337 |  |  |
| **LTVC**:MRVTvề nghề nghiệp; Câu nêu hoạt động, công việc | 338 |  |  |
| **Luyện viết đoạn**:Viết đoạn văn kể về công việc của người thân | 339 |  |  |
| **Đọc mở rộng** | 340 |  |  |
| 35 |  | **ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II** |  |  |  |
| Ôn tập tiết (1+2) | 341+342 |  |  |
| Ôn tập tiết (3+4) | 343+344 |  |  |
| Ôn tập tiết (5+6) | 345+346 |  |  |
| Ôn tập tiết (7+8) | 347+348 |  |  |
| Ôn tập – Kiểm tra | 349+350 |  |  |

**2.Môn Toán (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/**  **thời lượng** |
| Tuần 1 | Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung | Bài 1: Ôn tập các số đến 100 | Tiết 1: Luyện tập |  |  |
| Tiết 2: Luyện tập |  |  |
| Tiết 3: Luyện tập |  |  |
| Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau | Tiết 4: Tia số. Số liền trước, số liền sau |  |  |
| Tiết 5: Luyện tập |  |  |
| Tuần 2 | Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung | Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ | Tiết 6: Số hạng. Tổng |  |  |
| Tiết 7: Số bị trừ, số trừ, hiệu |  |  |
| Tiết 8: Luyện tập |  |  |
| Bài 4: Hơn kém nhau bao nhiêu | Tiết 9: Hơn, kém nhau bao nhiêu |  |  |
| Tiết 10: Luyện tập |  |  |
| Tuần 3 | Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung | Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 | Tiết 11: Luyện tập |  |  |
| Tiết 12: Luyện tập |  |  |
| Tiết 13: Luyện tập |  |  |
| Bài 6: Luyện tập chung | Tiết 14: Luyện tập |  |  |
| Tiết 15: Luyện tập |  |  |
| Tuần 4 | Chủ đề 2: Phép cộng phép trừ trong phạm vi 20 | Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 | Tiết 16: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 |  |  |
| Tiết 17: Luyện tập |  |  |
| Tiết 18: Luyện tập |  |  |
| Tiết 19: Luyện tập |  |  |
| Tiết 20: Luyện tập |  |  |
| Tuần 5 | Chủ đề 2: Phép cộng phép trừ trong phạm vi 20 | Bài 8: Bảng cộng (qua 10) | Tiết 21: Bảng cộng |  |  |
| Tiết 22: Luyện tập |  |  |
| Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị | Tiết 23: Giải bài toán về thêm một số đơn vị |  |  |
| Tiết 24: Giải bài toán về bớt một số đơn vị |  |  |
| Tiết 25: Luyện tập |  |  |
| Tuần 6 | Bài 10: Luyện tập chung | Tiết 26: Luyện tập |  |  |
| Tiết 27: Luyện tập |  |  |
| Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 | Tiết 28: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 |  |  |
| Tiết 29: Luyện tập |  |  |
| Tiết 30: Luyện tập |  |  |
| Tuần 7 | Tiết 31: Luyện tập |  |  |
| Bài 12: Bảng trừ (qua 10) | Tiết 32: Bảng trừ (qua 10) |  |  |
| Tiết 33: Luyện tập |  |  |
| Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị | Tiết 34: Giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị |  |  |
| Tiết 35: Giải bài toán về ít hơn một số đơn vị |  |  |
| Tuần 8 | Tiết 36: Luyện tập |  |  |
| Bài 14: Luyện tập chung | Tiết 37: Luyện tập |  |  |
| Tiết 38: Luyện tập |  |  |
| Tiết 39: Luyện tập |  |  |
| Chủ đề 3: Làm quen với khối lượng, dung tích | Bài 15: Ki - lô- gam | Tiết 40: Nặng hơn, nhẹ hơn |  |  |
| Tuần 9 | Tiết 41: Ki - lô- gam |  |  |
| Tiết 42: Luyện tập |  |  |
| Bài 16: Lít | Tiết 43: Lít |  |  |
| Tiết 44: Luyện tập |  |  |
| Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô - gam, Lít | Tiết 45: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô - gam, Lít |  |  |
| Tuần 10 | Tiết 46: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô - gam, Lít (tiếp) |  |  |
| Bài 18: Luyện tập chung | Tiết 47: Luyện tập chung |  |  |
| Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 | Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số | Tiết 48: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số |  |  |
| Tiết 49: Luyện tập |  |  |
| Tiết 50: Luyện tập |  |  |
| Tuần 11 | Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số | Tiết 51: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số |  |  |
| Tiết 52: Luyện tập |  |  |
| Tiết 53: Luyện tập |  |  |
| Tiết 54: Luyện tập |  |  |
| Bài 21: Luyện tập chung | Tiết 55: Luyện tập |  |  |
| Tuần 12 | Tiết 56: Luyện tập |  |  |
| Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số | Tiết 57: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số |  |  |
| Tiết 58: Luyện tập |  |  |
| Tiết 59: Luyện tập |  |  |
| Tiết 60: Luyện tập |  |  |
| Tuần 13 | Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số | Tiết 61: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số |  |  |
| Tiết 62: Luyện tập |  |  |
| Tiết 63: Luyện tập |  |  |
| Tiết 64: Luyện tập |  |  |
| Tiết 65: Luyện tập |  |  |
| Tuần 14 | Bài 24: Luyện tập chung | Tiết 66: Luyện tập |  |  |
| Tiết 67: Luyện tập |  |  |
| Chủ đề 5: Làm quen với hình phẳng | Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng | Tiết 68: Điểm, đoạn thẳng |  |  |
| Tiết 69: Đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng |  |  |
| Bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác | Tiết 70: Đường gấp khúc. Hình tứ giác |  |  |
| Tuần 15 | Tiết 71: Luyện tập |  |  |
| Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng | Tiết 72: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình |  |  |
| Tiết 73: Vẽ đoạn thẳng |  |  |
| Bài 28: Luyện tập chung | Tiết 74: Luyện tập |  |  |
| Chủ đề 6: Ngày - giờ, giờ - phút, ngày - tháng | Bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút | Tiết 75: Ngày - giờ, giờ - phút |  |  |
| Tuần 16 | Tiết 76: Xem đồng hồ |  |  |
| Bài 30: Ngày – tháng | Tiết 77: Ngày - tháng |  |  |
| Tiết 78: Luyện tập |  |  |
| Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch | Tiết 79: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch |  |  |
| Tiết 80: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (tiếp) |  |  |
| Tuần 17 | Chủ đề 7: Ôn tập học kì I | Bài 32: Luyện tập chung | Tiết 81: Luyện tập |  |  |
| Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100 | Tiết 82: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 |  |  |
| Tiết 83: Luyện tập |  |  |
| Tiết 84: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 |  |  |
| Tiết 85: Luyện tập |  |  |
| Tuần 18 | Bài 34: Ôn tập hình phẳng | Tiết 86: Luyện tập |  |  |
| Tiết 87: Luyện tập |  |  |
| Bài 35: Ôn tập đo lường | Tiết 88: Luyện tập |  |  |
| Tiết 89: Luyện tập |  |  |
| Bài 36: Ôn tập chung | Tiết 90: Luyện tập |  |  |
| Tuần 19 | Tiết 91: Luyện tập |  |  |
| Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia | Bài 37: Phép nhân | Tiết 92: Phép nhân |  |  |
| Tiết 93: Luyện tập |  |  |
| Bài 38: Thừa số, tích | Tiết 94: Thừa số, tích |  |  |
| Tiết 95: Luyện tập |  |  |
| Tuần 20 | Bài 39: Bảng nhân 2 | Tiết 96: Bảng nhân 2 |  |  |
| Tiết 97: Luyện tập |  |  |
| Bài 40: Bảng nhân 5 | Tiết 98: Bảng nhân 5 |  |  |
| Tiết 99: Luyện tập |  |  |
| Bài 41: Phép chia | Tiết 100: Phép chia |  |  |
| Tuần 21 | Tiết 101: Luyện tập |  |  |
| Bài 42: Số bị chia, số chia, thương | Tiết 102: Số bị chia, cố chia, thương |  |  |
| Tiết 103: Luyện tập |  |  |
| Bài 43: Bảng chia 2 | Tiết 104: Bảng chia 2 |  |  |
| Tiết 105: Luyện tập |  |  |
| Tuần 22 | Bài 44: Bảng chia 5 | Tiết 106: Bảng chia 5 |  |  |
| Tiết 107: Luyện tập |  |  |
| Bài 45: Luyện tập chung | Tiết 108: Luyện tập |  |  |
| Tiết 109: Luyện tập |  |  |
| Tiết 110: Luyện tập |  |  |
| Tuần 23 | Tiết 111: Luyện tập |  |  |
| Tiết 112: Luyện tập |  |  |
| Chủ đề 9: Làm quen với hình khối | Bài 46: Khối trụ, khối cầu | Tiết 113: Khối trụ, khối cầu |  |  |
| Tiết 114: Luyện tập |  |  |
| Bài 47: Luyện tập chung | Tiết 115: Luyện tập |  |  |
| Tuần 24 | Tiết 116: Luyện tập |  |  |
| Chủ đề 10: Các số trong phạm vi 1000 | Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn | Tiết 117: Đơn vị, chục, trăm, nghìn |  |  |
| Tiết 118: Luyện tập |  |  |
| Bài 49: Các số tròn trăm, tròn chục | Tiết 119: Các số tròn trăm |  |  |
| Tiết 120: Các số tròn chục |  |  |
| Tuần 25 | Bài 50: So sánh các số tròn trăm, tròn chục | Tiết 121: So sánh các số tròn trăm, tròn chục/ 35 phút |  |  |
| Tiết 122: Luyện tập |  |  |
| Bài 51: Số có ba chữ số | Tiết 123: Số có ba chữ số |  |  |
| Tiết 124: Luyện tập |  |  |
| Tiết 125: Luyện tập |  |  |
| Tuần 26 | Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị | Tiết 126: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị/ 35 phút |  |  |
| Tiết 127: Luyện tập |  |  |
| Bài 53: So sánh các số có ba chữ số | Tiết 128: So sánh các số có ba chữ số/ 35 phút |  |  |
| Tiết 129: Luyện tập |  |  |
| Bài 54: Luyện tập chung | Tiết 130: Luyện tập |  |  |
| Tuần 27 | Tiết 131: Luyện tập |  |  |
| Chủ đề 11: Độ dài và đơn vị đo độ dài. Tiền Việt Nam | Bài 55: Đề - xi - mét. Mét. Ki-lô-mét | Tiết 132: Đề - xi - mét. Mét |  |  |
| Tiết 133: Luyện tập |  |  |
| Tiết 134: Ki-lô-mét |  |  |
| Bài 56: Giới thiệu Tiền Việt Nam | Tiết 135: Giới thiệu Tiền Việt Nam |  |  |
| Tuần 28 | Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài | Tiết 136: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài |  |  |
| Tiết 137: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài (tiếp) |  |  |
| Bài 58: Luyện tập chung | Tiết 138: Luyện tập |  |  |
| Tiết 139: Luyện tập |  |  |
| Chủ đề 12: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 | Bài 59: Phép cộng (không nhớ)trong phạm vi 1000 | Tiết 140: Phép cộng (không nhớ)trong phạm vi 1000 |  |  |
| Tuần 29 | Tiết 141: Luyện tập |  |  |
| Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 | Tiết 142: Phép cộng (có nhớ)trong phạm vi 1000 |  |  |
| Tiết 143: Luyện tập |  |  |
| Tiết 144: Luyện tập |  |  |
| Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Tiết 145: Phép trừ (không nhớ)trong phạm vi 1000 |  |  |
| Tuần 30 | Tiết 146: Luyện tập |  |  |
| Tiết 147: Luyện tập |  |  |
| Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 | Tiết 148: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 |  |  |
| Tiết 149: Luyện tập |  |  |
| Tiết 150: Luyện tập |  |  |
| Tuần 31 | Tiết 151: Luyện tập |  |  |
| Bài 63: Luyện tập chung | Tiết 152: Luyện tập |  |  |
| Tiết 153: Luyện tập |  |  |
| Chủ đề 13: Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất | Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu | Tiết 154: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu |  |  |
| Bài 65: Biểu đồ tranh | Tiết 155: Biểu đồ tranh |  |  |
| Tuần 32 | Tiết 156: Luyện tập |  |  |
| Bài 66: Chắc chắn, có thể, không thể | Tiết 157: Chắc chắn, có thể, không thể |  |  |
| Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu | Tiết 158: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu |  |  |
| Chủ đề 14: Ôn tập cuối năm | Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Tiết 159: Luyện tập |  |  |
| Tiết 160: Luyện tập |  |  |
| Tuần 33 | Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | Tiết 161: Luyện tập |  |  |
| Tiết 162: Luyện tập |  |  |
| Tiết 163: Luyện tập |  |  |
| Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 | Tiết 164: Luyện tập |  |  |
| Tiết 165: Luyện tập |  |  |
| Tuần 34 | Tiết 166: Luyện tập |  |  |
| Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia | Tiết 167: Luyện tập |  |  |
| Tiết 168: Luyện tập |  |  |
| Tiết 169: Luyện tập |  |  |
| Bài 72: Ôn tập hình học | Tiết 170: Luyện tập |  |  |
| Tuần 35 | Tiết 171: Luyện tập |  |  |
| Bài 73: Ôn tập đo lường | Tiết 172: Luyện tập |  |  |
| Tiết 173: Luyện tập |  |  |
| Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng | Tiết 174: Luyện tập |  |  |
| Bài 75: Ôn tập chung | Tiết 175: Luyện tập |  |  |

**3.Môn Tự nhiên xã hội (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/**  **thời lượng** |
| 1 | GIA ĐÌNH | Bài 1: Các thế hệ trong gia đình (tiết 1) | 2 |  |  |
| Bài 1: Các thế hệ trong gia đình (tiết 2) |  |  |
| 2 | Bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình (tiết 1) | 2 |  |  |
| Bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình (tiết 2) |  |  |
| 3 | Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (tiết 1) | 2 |  |  |
| Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (tiết 2) |  |  |
| 4 | Bài 4: Giữ sạch nhà ở (tiết 1) | 2 |  |  |
| Bài 4: Giữ sạch nhà ở (tiết 2) |  |  |
| 5 | Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình (tiết 1) | 3 |  |  |
| Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình (tiết 2) |  |  |
| 6 | Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình (tiết 3) |  |  |
| TRƯỜNG HỌC | Bài 6: Chào đón ngày khai trường (tiết 1) | 2 |  |  |
| 7 | Bài 6: Chào đón ngày khai trường (tiết 2) |  |  |
| Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em (tiết 1) | 2 |  |  |
| 8 | Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em (tiết 2) |  |  |
| Bài 8: An toàn khi ở trường (tiết 1) | 2 |  |  |
| 9 | Bài 8: An toàn khi ở trường (tiết 2) |  |  |
| Bài 9: Giữ vệ sinh trường học (tiết 1) | 2 |  |  |
| 10 | Bài 9: Giữ vệ sinh trường học (tiết 2) |  |  |
| Bài 10: Ôn tập chủ đề Trường học (tiết 1) | 3 |  |  |
| 11 | Bài 10: Ôn tập chủ đề Trường học (tiết 2) |  |  |
| Bài 10: Ôn tập chủ đề Trường học (tiết 3) |  |  |
| 12 | CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG | Bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa (tiết 1) | 2 |  |  |
| Bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa (tiết 2) |  |  |
| 13 | Bài 12: Thực hành mua bán hàng hóa (tiết 1) | 1 |  |  |
| Bài 13: Hoạt động giao thông (tiết 1) | 2 |  |  |
| 14 | Bài 13: Hoạt động giao thông (tiết 2) |  |  |
| Bài 14: Cùng tham gia giao thông (tiết 1) | 2 |  |  |
| 15 | Bài 14: Cùng tham gia giao thông (tiết 2) |  |  |
| Bài 15: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương (tiết 1) | 3 |  |  |
| 16 | Bài 15: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương (tiết 2) |  |  |
| Bài 15: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương (tiết 3) |  |  |
| 17 | THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT | Bài 16: Thực vật sống ở đâu? (tiết 1) | 2 |  |  |
| Bài 16: Thực vật sống ở đâu? (tiết 2) |  |  |
| 18 | Bài 17: Động vật sống ở đâu? (tiết 1) | 2 |  |  |
| Bài 17: Động vật sống ở đâu? (tiết 2) |  |  |
| 19 | Bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật? (tiết 1) | 3 |  |  |
| Bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật? (tiết 2) |  |  |
| 20 | Bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật? (tiết 3) |  |  |
| Bài 19: Thực vật và động vật quanh em (tiết 1) | 3 |  |  |
| 21 | Bài 19: Thực vật và động vật quanh em (tiết 2) |  |  |
| Bài 19: Thực vật và động vật quanh em (tiết 3) |  |  |
| 22 | Bài 20: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (tiết 1) | 3 |  |  |
| Bài 20: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (tiết 2) |  |  |  |
| 23 | Bài 20: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (tiết 3) |  |  |
| CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE | Bài 21: Tìm hiểu cơ quan vận động (tiết 1) | 2 |  |  |
| 24 | Bài 21: Tìm hiểu cơ quan vận động (tiết 2) |  |  |
| Bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (tiết 1) | 2 |  |  |
| 25 | Bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (tiết 2) |  |  |
| Bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp (tiết 1) | 2 |  |  |
| 26 | Bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp (tiết 2) |  |  |
| Bài 24: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp (tiết 1) | 2 |  |  |
| 27 | Bài 24: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp (tiết 2) |  |  |
| Bài 25: Tìm hiểu cơ quan bài nước tiểu (tiết 1) | 2 |  |  |
| 28 | Bài 25: Tìm hiểu cơ quan bài nước tiểu (tiết 2) |  |  |
| Bài 26: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu (tiết 1) | 2 |  |  |
| 29 | Bài 26: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu (tiết 2) |  |  |
| Bài 27: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe (tiết 1) | 3 |  |  |
| 30 | Bài 27: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe (tiết 2) |  |  |
| Bài 27: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe (tiết 3) |  |  |
| 31 | **TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI** | Bài 28: Các mùa trong năm (tiết 1) | 2 |  |  |
| Bài 28: Các mùa trong năm (tiết 2) |  |  |
| 32 | Bài 29: Một số thiên tai thường gặp (tiết 1) | 2 |  |  |
| Bài 29: Một số thiên tai thường gặp (tiết 2) |  |  |
| 33 | Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai (tiết 1) | 3 |  |  |
| Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai (tiết 2) |  |  |
| 34 | Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai (tiết 3) |  |  |
| Bài 31: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời (tiết 1) | 3 |  |  |
| 35 | Bài 31: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời (tiết 2) |  |  |
| Bài 31: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời (tiết 3) |  |  |

**4.Môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tuần** | **Chương trìn và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | **Ghi chú** | | | **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/**  **thời lượng** |  | |  | | | 1 | Chủ đề 1: Quý trọng thời gian | Bài 1: Quý trọng thời gian (Tiết 1) | 2 Tiết |  | |  | | | 2 | Bài 1: Quý trọng thời gian (Tiết 2) |  | |  | | | 3 | Chủ đề 2: Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè | Bài 2: Kính trọng thầy cô giáo (Tiết 1) | 2 Tiết |  | |  | | | 4 | Bài 2: Kính trọng thầy cô giáo (Tiết 2) |  | |  | | | 5 | Bài 3: Yêu quý bạn bè (Tiết 1) | 2 Tiết |  | |  | | | 6 | Bài 3: Yêu quý bạn bè (Tiết 2) |  | |  | | | 7 | Chủ đề 3: Nhận lỗi và sửa lỗi | Bài 4: Nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 1) | 2 Tiết |  | |  | | | 8 | Bài 4: Nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 2) |  | |  | | | 9 | Chủ đề 4Tìm kiếm sự hỗ trợ | Bài 5: Khi em bị bắt nạt (Tiết 1) | 3 Tiết |  | |  | | | 10 | Bài 5: Khi em bị bắt nạt (Tiết 2) |  | |  | | | 11 | Bài 5: Khi em bị bắt nạt (Tiết 3) |  | |  | | | 12 | Bài 6: Khi em bị lạc (Tiết 1) | 2 Tiết |  | |  | | | 13 | Bài 6: Khi em bị lạc (Tiết 2) |  | |  | | | 14 | Bài 7: Tiếp xúc với ngườilạ (Tiết 1) | 3 Tiết |  | |  | | | 15 | Bài 7: Tiếp xúc với người lạ (Tiết 2) |  | |  | | | 16 | Bài 7: Tiếp xúc với người lạ (Tiết 3) |  | |  | | | 17 | Ôn tập | Ôn tập cuối học kì I (Tiết 1) | 2 Tiết |  | |  | | | 18 | Ôn tập cuối học kì I (Tiết 2) |  | |  | | | 19 | Chủ đề 5: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình | Bài 8: Bảo quản đồ dùng cá nhân (Tiết 1) | 2 Tiết |  | |  | | | 20 | Bài 8: Bảo quản đồ dùng cá nhân (Tiết 2) |  | |  | | | 21 | Bài 9: Bảo quản đồ dùng gia đình (Tiết 1) | 2 Tiết |  | |  | | | 22 | Bài 9: Bảo quản đồ dùng gia đình (Tiết 2) |  | |  | | | 23 | Chủ đề 6: Thể hiện cảm xúc bản hân | Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân (Tiết 1) | 3 Tiết |  | |  | | | 24 | Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân (Tiết 2) |  | |  | | | 25 | Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân (Tiết 3) |  | |  | | | 26 | Bài 11: Kiềm chế cảm xúc tiu cực (Tiết 1) | 3 Tiết |  | |  | | | 27 | Bài 11: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (Tiết 2) |  | |  | | | 28 | Bài 11: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (Tiết 3) |  | |  | | | 29 | Chủ đề 7: Tuân thủ quy định nơi công cộng | Bài 12: Em với quy định nơi công cộng (Tiết 1) | 3 Tiết |  | |  | | | 30 | Bài 12: Em với quy định nơi công cộng (Tiết 2) |  | |  | | | 31 | Bài 12: Em với quy địh nơi công cộg (Tiết 3) |  | |  | | | 32 | Chủ đề 8: Quê hương em | Bài 13: Em yêu quê hương (Tiết 1) | 2 Tiết |  | |  | | | 33 | Bài 13: Em yêu quê hương (Tiết 2) |  | |  | | | 34 | Ôn tập | Ôn tập cuối năm (Tiết 1) | 2 Tiết |  | |  | | | 35 | Ôn tập cuối năm (Tiết 2) |  | |  | |   **5.Hoạt động trải nghiệm (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)** | | | | | |
| **Tuần,** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/ thời lượng** |  |  |
|  |
|  |
| **1** | ***1. Khám phá bản thân*** | - Tham gia lễ khai giảng năm học mới | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 1: Hình ảnh của em - tr. 5** | 2 |  |  |  |
| - Triển lãm tranh ảnh theo tổ | 3 |  |  |  |
| - Chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm theo tổ |  | *SH lớp* |  |
| **2** | - Xem trích đoạn Hề chèo hoặc xem một tiết mục hài | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| - Nhận xét về những cử chỉ vui nhộn hài hước của người biểu diễn |  |  |
| **Bài 2: Nụ cười thân thiện - tr. 8** | 2 |  |  |  |
| - Tham gia tổ chức "Ngày hội nụ cười" | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **3** | - Tham dự phát động phong trào "Khéo tay hay làm" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 3: Luyện tay cho khéo - tr. 11** | 2 |  |  |  |
| - Chia sẻ về cách làm xiếc bóng của gia đình em | 3 |  |  |  |
| - Trang trí tranh bằng hạt đỗ, hạt gạo hoặc các vật liệu khác |  | *SH lớp* |  |
| **4** | - Nghe giới thiệu về một nghề thủ công của địa phương | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 4: Tay khéo, tay đảm - trang 14** | 2 |  |  |  |
| - Chia sẻ về việc nhà mà em đã làm | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **5** | - Nghe tổng kết phong trào "Khéo tay hay làm" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| - Nghe giới thiệu về các loại mặt nạ Trung thu |  |  |  |
| **Bài 5: Vui Trung thu - tr. 16** | 2 |  |  |  |
| - Chia sẻ về việc chuẩn bị đón tết Trung thu của gia đình em | 3 |  | *SH lớp* |  |
| - Góp quà cùng các bạn bày tiệc vui Trung thu |  |  |
| **6** | ***2. Rèn nếp sống*** | - Hát, đọc thơ về đồ dùng học tập | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 6: Góc học tập của em *-* tr. 19** | 2 |  |  |  |
| - Chia sẻ về những việc em đã làm để góc học tập gọn gàng, sạch đẹp | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **7** | - Xem hoạt cảnh Đồ dùng ở đâu? | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 7: Gọn gàng, ngăn nắp -tr. 21** | 2 |  |  |  |
| - Kể về việc em sắp xếp tủ quần áo ở nhà | 3 |  | *SH lớp* |  |
| - Sắp xếp gọn gàng đồ dùng cá nhân ở lớp (mũ nón, giày, dép …) |  |  |
| **8** | - Nghe chia sẻ về chủ để "Người tiêu dùng thông minh" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 8: Quý trọng đồng tiền *-* tr. 23** | 2 |  |  |  |
| - Chia sẻ về một lần em cùng bố mẹ sử dụng tiền để mua sắm | 3 |  |  |  |
| - Gấp ví đựng tiền |  | *SH lớp* |  |
| **9** |  | - Tham dự phát động phong trào góp sách cho "Tủ sách của em" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
|  | **Bài 9: Có bạn thật vui *-* tr. 26** | 2 |  |  |  |
|  | - Kể về người bạn thân của em | 3 |  | *SH lớp* |  |
|  | ***3. Em yêu trường em*** | - Làm một chiếc ống nghe và chơi trò *Nói bạn nghe, nghe bạn nói* | 3 |  |  |  |
| **10** | - Nghe tổng kết phong trào góp sách cho "Tủ sách anh em" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| - Hưởng ứng phong trào "Nhật kí tình bạn" |  |  |
| **Bài 10: Tìm sự trợ giúp để giữ gìn tình bạn *-* tr. 29** | 2 |  |  |  |
| - Chơi trò Đồ! … Cứu! | 3 |  | *SH lớp* |  |
| - Thảo luận |  |  |
| **11** | - Nghe tổng kết phong trào "Nhật kí tình bạn". | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| - Hưởng ứng phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc" |  |  |
| **Bài 11: Trường học hạnh phúc - tr. 32** | 2 |  |  |  |
| - Các tổ thực hiện kế hoạch "Trường học hạnh phúc" | 3 |  | *SH lớp* |  |
| - Các tổ tự đánh giá kế hoạch thực hiện |  |  |
| **12** | - Tham gia hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 12: Biết ơn thầy cô - tr. 34** | 2 |  |  |  |
| - Tham gia văn nghệ chúc mừng thầy cô | 3 |  | *SH lớp* |  |
| - Từng bạn nói lời cảm ơn với thầy cô |  |  |
| **13** | ***4. Tự phục vụ bản thân*** | - Xem tiểu phẩm về chủ đề "Tự phục vụ bản thân" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 13: Em tự làm lấy việc của mình - tr. 36** | 2 |  |  |  |
| - Chơ trò Quanh mâm cơm | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **14** | - Nghe các chú cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn cách thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 14: Nghĩ nhanh, làm giỏi - tr. 39** | 2 |  |  |  |
| - Chia sẻ về một tình huống bất ngờ em từng gặp | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **15** | - Tham dự phát động phong trào học tập và rèn luyện theo tác phong chú bộ đội | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 15: Việc của mình không cần ai nhắc *-* tr. 41** | 2 |  |  |  |
| - Chia sẻ về những việc em định làm vào cuối tuần này | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **16** | - Tham gia trình diễn thời trang "Vẻ đẹp học sinh" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 16: Lựa chọn trang phục *-*tr.43** | 2 |  |  |  |
| - Tham gia buổi trình diễn "Thời trang sáng tạo" cùng cả lớp | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **17** | - Nghe tổng kết phong trào học tập và rèn luyện theo tác phong chú bộ đội | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| - Nghe hướng dẫn về cách chuẩn bị hành trang cho các chuyến đi. |  |  |
| **Bài 17: Hành trang lên đường-tr. 45** | 2 |  |  |  |
| - Chia sẻ về chuyến đi sắp tới của gia đình em | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **18** |  | - Tham gia buổi trò chuyện về chủ đề "Lòng biết ơn và tình cảm gia đình" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 18: Người trong một nhà *-*tr. 48** | 2 |  |  |  |
| - Chia sẻ về món quà và kỉ niệm của em với người thân | 3 |  | *SH lớp* |  |
|  | ***5. Chủ đề gia đình thân thương*** | - Dự kiến làm một số việc để bày tỏ lòng biết ơn với người thân |  |  |  |  |
| **19** | - Tham gia chương trình văn nghệ đón năm mới | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 19: Tết Nguyên đán - tr. 51** | 2 |  |  |  |
| - Gấp và vẽ bao lì xì | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **20** | - Tham gia biểu diễn văn nghệ về chủ đề "Gia đình" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 20: Ngày đáng nhớ của gia đình - tr. 53** | 2 |  |  |  |
| Chia sẻ về những ngày đáng nhớ của gia đình em | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **21** | ***6. Tự chăm sóc và bảo vệ bản thân*** | - Tham dự phát động phong trào "Vì tầm vóc Việt" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 21: Tự chăm sóc sức khỏe bản thân - tr. 56** | 2 |  |  |  |
| - Chia sẻ về việc tự chăm sóc sức khỏe của em | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **22** | - Nghe hướng dẫn cách phòng tránh các dịch bệnh thông thường | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 22: Những vật dụng bảo vệ em tr.58** | 2 |  |  |  |
| - Chia sẻ về việc sử dụng các vật dụng bảo vệ sức khỏe của em ở nhà | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **23** | - Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3 | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 23: Câu chuyện lạc đường-tr. 60** | 2 |  |  |  |
| - Xử lí tình huống: Mai đi chơi phố cùng mẹ bị lạc. Một người phụ nữ lạ mặt rủ Mai đi cùng cô ta. Nếu là Mai em sẽ làm gì? | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **24** | - Xem tiểu phẩm về chủ đề "Phòng chống bắt cóc trẻ em" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| - Nghe thầy cô hướng dẫn cách phòng tránh bị bắt cóc |  |  |
| **Bài 24: Phòng tránh bị bắt cóc-tr 63** | 2 |  |  |  |
| - Diễn tiểu phẩm Sói và cừu | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **25** | ***7. Chia sẻ cộng đồng*** | - Tham gia hưởng ứng phong trào "Giờ Trái Đất" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 25: Những người bạn hàng xóm - tr. 66** | 2 |  |  |  |
| - Chia sẻ về những việc tốt mà em và các bạn hàng xóm đã làm | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **26** | - Tham dự phát động phong trào "Học nhân ái, biết sẻ chia" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 26: Tôi luôn bên bạn - tr. 68** | 2 |  |  |  |
| - Thực hiện kế hoạch "Tôi luôn bên bạn!''. | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **27** | - Nghe tổng kết phong trào "Học nhân ái, biết chia sẻ" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| - Tham dự phát động phong trào "Chữ thập đỏ" |  |  |
| **Bài 27: Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật - tr.70** | 2 |  |  |  |
| - Kể về những người khuyết tật ở địa phương mà em biết |  |  |  |  |
| - Nêu những việc em có thể làm để giúp đỡ một người khuyết tật ở địa phương | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **28** |  | - Nghe tổng kết phong trào "Chữ thập đỏ" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| - Tham gia hát, đọc thơ về quê hương, đất nước. |  |  |
| **Bài 28: Cảnh đẹp quê em - tr. 73** | 2 |  |  |  |
|  | ***8. Môi trường quanh em*** | - Cùng cả lớp tham quan một cảnh đẹp quê em theo kế hoạch | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **29** | - Tham dự phát động phong trào "Chung tay bảo vệ cảnh quan quê em" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 29: Bảo vệ cảnh quan quê em - tr. 75** | 2 |  |  |  |
| - Thực hành chăm sóc cảnh quan trường em | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **30** | - Tham gia hoạt động chào mừng ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 - 5 | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| - Các Sao Nhi đồng cam kết giữ vệ sinh môi trường |  |  |  |
| **Bài 30: Giữ gìn vệ sinh môi trường - tr. 77** | 2 |  |  |  |
| - Thực hành vệ sinh trường lớp | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **31** | - Nghe tổng kết phong trào "Chung tay bảo vệ cảnh quan quê em" | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| - Hưởng ứng phong trào "Vì một hành tinh xanh" |  |  |
| **Bài 31: Lớp học xanh - tr. 79** | 2 |  |  |  |
| - Đặt các chậu hoa ở góc phù hợp để trang trí trường, lớp | 3 |  | *SH lớp* |  |
| - Phân công các tổ chăm sóc các chậu hoa hằng ngày |  |  |
| **32** | ***9. Em tìm hiểu nghề nghiệp*** | - Giao lưu với các cô bác phụ huynh về nghiệp của họ | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 32: Nghề của mẹ, nghề của cha - tr. 81** | 2 |  |  |  |
| - Đọc thơ và đoán nghề | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **33** | - Hát, đọc thơ về nghề nghiệp | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 33: Nghề nào tính nấy - tr. 83** | 2 |  |  |  |
| - Chia sẻ về ước mơ nghề nghiệp của em | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **34** | - Tham gia hoạt động kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ 19 - 5 | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| - Nghe kể chuyện về những công việc Bác Hồ đã trải qua trong một thời gian đi tìm đường cứu nước. |  |  |
| **Bài 34: Lao động an toàn - tr. 85** | 2 |  |  |  |
| - Thực hành sử dụng an toàn dụng cụ lao động ở sân trường hoặc vườn trường dưới sự hướng dẫn của thầy cô | 3 |  | *SH lớp* |  |
| **35** |  | - Nghe phổ biến về việc chuẩn bị các hoạt động tổng kết năm học | 1 |  | *Chào cờ* |  |
| **Bài 35: Đón mùa hè trải nghiệm-tr 88** | 2 |  |  |  |
| - Cùng các bạn chuẩn bị các hoạt động cho lễ tổng kết năm học | 3 |  | *SH lớp* |  |

**6.Môn Âm nhạc (Bộ sách Cánh diều)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học** |
| 1 | **Chủ đề 1: Quê hương** | Hát: *Ngày mùa vui*  Vận dụng - Sáng tạo: Vỗ tay theo cặp đệm cho bài hát *Ngày mùa vui* | 1 |  |  |
| 2 | Ôn tập bài hát: *Ngày mùa vui*  Nghe nhạc: *Đi học* | 2 |  |  |
| 3 | Đọc nhạc  Thường thức âm nhạc - Tìm hiểu nhạc cụ: Sáo trúc | 3 |  |  |
| 4 | Nhạc cụ  Vận dụng - Sáng tạo: Mô phỏng âm thanh cao - thấp theo sơ đồ | 4 |  |  |
| 5 | **Chủ đề 2: Biết ơn thầy cô giáo** | Hát: *Em thương thầy mến cô*  Vận dụng - Sáng tạo: Vận động theo tiếng trống | 5 |  |  |
| 6 | Ôn tập bài hát: *Em thương thầy mến cô*  Nghe nhạc: *Lời cô* | 6 |  |  |
| 7 | Đọc nhạc  Vận dụng - Sáng tạo: Phân biệt âm thanh cao - thấp | 7 |  |  |
| 8 | Nhạc cụ- Vận dụng - Sáng tạo: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ | 8 |  |  |
| 9 | **Chủ đề 3: Đoàn kết** | Hát: *Lớp chúng ta đoàn kết* | 9 |  |  |
| 10 | Ôn tập bài hát: *Lớp chúng ta đoàn kết*  Thường thức âm nhạc - Câu chuyện âm nhạc: Thần đồng âm nhạc | 10 |  |  |
| 11 | Vận dụng - Sáng tạo: Vỗ tay với âm thanh to - nhỏ khác nhau  Nghe nhạc: *Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ* | 11 |  |  |
| 12 | Nhạc cụ  Vận dụng - Sáng tạo: Vận động theo tiếng đàn | 12 |  |  |
| 13 | **Chủ đề 4: Mùa xuân** | Hát: *Mùa xuân tươi xanh* | 13 |  |  |
| 14 | Ôn tập bài hát: Mùa xuân tươi xanh  Vận dụng - Sáng tạo- Vỗ tay theo cặp đệm cho bài hát: Mùa xuân tươi xanh | 14 |  |  |
| 15 | Đọc nhạc  Vận dụng - Sáng tạo: Mô phỏng động tác chơi các nhạc cụ | 15 |  |  |
| 16 | Nhạc cụ  Vận dụng - Sáng tạo: Tìm những từ ẩn trong ô chữ | 16 |  |  |
| 17 | Ôn tập: Nghe nhạc; Đọc nhạc; Hát: *Ngày mùa vui, Em thương thầy mến cô* | 17 |  |  |
| 18 | Ôn tập: Thường thức âm nhạc; Nhạc cụ; Hát: *Lớp chúng ta đoàn kết, Mùa xuân tươi xanh* | 18 |  |  |
| 19 | **Chủ đề 5: Đồng dao** | Hát: *Bắc kim thang* | 19 |  |  |
| 20 | Ôn tập bài hát: *Bắc kim thang*  Nghe nhạc: *Cái bống* | 20 |  |  |
| 21 | Ôn tập bài hát: *Bắc kim thang*  Vận dụng - Sáng tạo: Phân biệt âm thanh dài - ngắn | 21 |  |  |
| 22 | Nhạc cụ  Vận dụng - Sáng tạo: Nói theo tiết tấu riêng của mình | 22 |  |  |
| 23 | **Chủ đề 6: Em yêu âm nhạc** | Hát: *Múa vui* | 23 |  |  |
| 24 | Ôn tập bài hát: *Múa vui*  Thường thức âm nhạc - Tìm hiểu nhạc cụ: Đàn phím điện tử | 24 |  |  |
| 25 | Nghe nhạc: *Cây cầu Luân-đôn*  Vận dụng - Sáng tạo: Mô phỏng động tác chơi các nhạc cụ | 25 |  |  |
| 26 | Đọc nhạc  Vận dụng - Sáng tạo: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ | 26 |  |  |
| 27 | **Chủ đề 7: Tình bạn** | Hát: *Tình bạn*  Vận dụng - Sáng tạo: Vận động theo tiếng đàn | 27 |  |  |
| 28 | Ôn tập bài hát: *Tình bạn*  Nghe nhạc: *Hái hoa bên rừng* | 28 |  |  |
| 29 | Ôn tập bài hát: *Tình bạn*  Vận dụng - Sáng tạo: Vỗ tay với các nhịp độ khác nhau | 29 |  |  |
| 30 | Nhạc cụ  Vận dụng - Sáng tạo: Hát theo cách riêng của mình | 30 |  |  |
| 31 | **Chủ đề 8: Loài vật em yêu** | Hát: *Chú ếch con*  Vận dụng - Sáng tạo: Phân biệt âm thanh to - nhỏ | 31 |  |  |
| 32 | Ôn tập bài hát: *Chú ếch con*  Đọc nhạc  Vận dụng - Sáng tạo: Mô phỏng âm thanh cao - thấp theo sơ đồ | 32 |  |  |
| 33 | Nhạc cụ  Thường thức âm nhạc - Câu chuyện âm nhạc: Bài hát về chú voi con  Vận dụng - Sáng tạo: Tìm những từ ẩn trong ô chữ | 33 |  |  |
| 34 | Ôn tập: Nghe nhạc; Đọc nhạc; Hát: *Bắc kim thang, Múa vui* | 34 |  |  |
| 35 | Ôn tập: Thường thức âm nhạc; Nhạc cụ; Hát: *Tình bạn, Chú ếch con* | 35 |  |  |

**7.Môn Mỹ Thuật (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/**  **thời lượng** |
| 1 | Chủ đề 1 | Mĩ thuật trong cuộc sống (tiết 1) | 1 |  |  |
| 2 | Chủ đề 2 | Sự thú vị của nét (tiết 1) | 2 |  |  |
| 3 | Sự thú vị của nét (tiết 2) |  |  |
|  | Chủ đề 3 | Sự kết hợp của các hình cơ bản (tiết 1) | 3 |  |  |
|  | Sự kết hợp của các hình cơ bản (tiết 2) |  |  |
| 6 | Sự kết hợp của các hình cơ bản (tiết 3) |  |  |
| 7 | Chủ đề 4 | Những mảng màu yêu thích (tiết 1) | 3 |  |  |
| 8 | Những mảng màu yêu thích (tiết 2) |  |  |  |
| 9 | Những mảng màu yêu thích (tiết 3) |  |  |
| 10 | Chủ đề 5 | Sự kết hợp thú vị của khối (tiết 1) | 4 |  |  |
| 11 | Sự kết hợp thú vị của khối (tiết 2) |  |  |
| 12 | Sự kết hợp thú vị của khối (tiết 3) |  |  |
| 13 | Sự kết hợp thú vị của khối (tiết 4) |  |  |
| 14 | Chủ đề 6 | Sắc màu thiên nhiên (tiết 1) | 3 |  |  |
| 15 | Sắc màu thiên nhiên (tiết 2) |  |  |
| 16 | Sắc màu thiên nhiên (tiết 3) |  |  |
| 17 |  | Kiểm tra đánh giá cuối HKI | 1 |  |  |
| 18 | Chủ đề 7 | Gương mặt thân quen (tiết 1) | 4 |  |  |
| 19 | Gương mặt thân quen (tiết 2) |  |  |
| 20 | Gương mặt thân quen (tiết 3) |  |  |
| 21 | Gương mặt thân quen (tiết 4) |  |  |
| 22 | Chủ đề 8 | Bữa cơm gia đình (tiết 1) | 4 |  |  |
| 23 | Bữa cơm gia đình (tiết 2) |  |  |
| 24 | Bữa cơm gia đình (tiết 3) |  |  |
| 25 | Bữa cơm gia đình (tiết 4) |  |  |
| 26 | Chủ đề 9 | Thầy cô của em (tiết 1) | 4 |  |  |
| 27 | Thầy cô của em (tiết 2) |  |  |
| 28 | Thầy cô của em (tiết 3) |  |  |
| 29 | Thầy cô của em (tiết 4) |  |  |
| 30 | Chủ đề 10 | Đồ chơi từ tạo hình con vật (tiết 1) | 4 |  |  |
| 31 | Đồ chơi từ tạo hình con vật (tiết 2) |  |  |
| 32 | Đồ chơi từ tạo hình con vật (tiết 3) |  |  |
| 33 | Đồ chơi từ tạo hình con vật (tiết 4) |  |  |
| 34 | Chủ đề 11 | Kiểm tra đánh giá cuối năm (tiết 1) | 1 |  |  |
| 35 | Chủ đề 12 | Trưng bày sản phẩm cuối năm (tiết 1) | 1 |  |  |

**3. Đối với khối lớp 3:** Tổ chức dạy học 9 buổi/ tuần

**a. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần Năm học 2021 – 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 1** (Từ 06/9 đến hết 11/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 6/9 | 7/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 | 11/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| **TUẦN 2** (Từ 13/9 đến hết 18/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 3** (Từ 20/9 đến hết 25/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| **TUẦN 4** (Từ 27/9 đến hết 2/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 5** (Từ 04/10 đến hết 09/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 4/10 | 5/10 | 6/1 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| **TUẦN 6** (Từ 11/10 đến hết 16/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 7**(Từ 18/10 đến hết 23/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| **TUẦN 8** (Từ 25/10 đến hết 30/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 9** (Từ 1/11 đến hết 6/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| **TUẦN 10** (Từ 8/11 đến hết 13/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 11** (Từ 15/11 đến hết 20/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| **TUẦN 12** (Từ 22/11 đến hết 27/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 13** (Từ 29/11 đến hết 4/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| **TUẦN 14** (Từ 6/12 đến hết 11/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 15** (Từ 13/12đến hết 18/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| **TUẦN 16** (Từ 20/12 đến hết 25/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12/9 | 25/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 4 (tuần 16) nghỉ 22/12  (6 tiêt)  Dạy bù  Tiết 1, 2:Thứ 2  Tiết 3:Thứ 3  Tiết 4,5,:Thứ 5  Tiết 6:Thứ 6 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 17** (Từ 27/12 đến hết 01/01/2022) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 1/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 6 tuần 17, nghỉ bù tết DL  (6 tiết)  Dạy bù :  Tiết 1,2:Thứ 2  Tiết 3:Thứ 3  Tiết 4:Thứ 4  Tiết 5, 6:Thứ 5 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| **TUẦN 18** (Từ 03/1đến hết 08/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 19** (Từ 10/1đến hết 15/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 20** (Từ 17/1đến hết 22/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 21** (Từ 24/1đến hết 29/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 24/1 | 25/1 | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 29/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 22** (Từ 07/2 đến hết 12/2) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 7/2 | 8/2 | 9/12 | 6/1 | 10/2 | 11/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 23** (Từ 14/2 đến hết 19/2) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 14/2 | 15/2 | 16/2 | 17/2 | 18/2 | 18/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 24** (Từ 21/2đến hết 26/2) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 25** (Từ 28/2đến hết 05/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 28/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 26** (Từ 7/3đến hết 12/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 7/3 | 8/3 | 9/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 27** (Từ 14/3đến hết 19/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 14/3 | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 28** (Từ 14/3đến hết 19/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 14/3 | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 29** (Từ 28/3đến hết 2/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 28/3 | 29/3 | 30/3 | 31/3 | 1/4 | 2/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 30** (Từ 04/4 đến hết 9/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 7/4 | 8/4 | 9/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 31** (Từ 11/4 đến hết 16/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 11/4 | 12/4 | 13/4 | 14/4 | 15/4 | 16/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 2 tuần 31 (5t)  Nghỉ bù 10/3  Dạy bù:  Tiết 1:Thứ 3  Tiết 2:Thứ 4  Tiết 3, 4:Thứ 5  Tiết 5:Thứ 6 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 32** (Từ 18/4 đến hết 23/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 18/4 | 19/4 | 20/4 | 21/4 | 22/4 | 23/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 5 tuần 32 dạy bù tiết 1,2 của thứ 5 tuần 33(nghỉ bù 30/4) |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 33** (Từ 25/4 đến hết 30/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 25/4 | 26/4 | 27/4 | 28/4 | 29/4 | 30/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Thứ 5 tuần 33 Nghỉ bù 30/4 (5 tiết)  Dạy bù:  Tiết 3,:Thứ 2  Tiết 4:Thứ 3  Tiết 5:Thứ 4 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 34** (Từ 2/5 đến hết 7/5) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 2/5/ | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/5 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | Dạy bù thứ 6 tuần 33- 6 tiết (nghỉ bù 01/5)  Tiết 1,2:Thứ 2  Tiết 3,:Thứ 3  Tiết 4:Thứ 4  Tiết 5,6: Thứ 5 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| Chiều | 5 | Lên lớp |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 6 | Tự học |  | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 7 | KNS |  | Tự học | KNS | Tự học |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 35** (Từ 9/5 đến hết 14/5) | | | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | | 9/5 | 10/5 | | 11/5 | 12/5 | 13/5 | 14/5 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | | Thứ 2 | Thứ 3 | | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | | HĐTT | Lên lớp | | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 5 | | Lên lớp |  | | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 6 | | Tự học |  | | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 7 | | KNS |  | | Tự học | KNS | Tự học |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 32 | | | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | | | |
| **Tổng hợp** | | | | | | | | | | |
| **TT** | | **Nội dung** | | | **Số lượng tiết học** | | | **Ghi chú** | | |
| 1 | | Tiếng Việt | | | 280 | | |  | | |
| 2 | | Toán | | | 175 | | |  | | |
| 3 | | Đạo đức | | | 35 | | |  | | |
| 4 | | Tự nhiên và Xã hội | | | 70 | | |  | | |
| 5 | | Thể dục | | | 70 | | |  | | |
| 6 | | Âm nhạc | | | 35 | | |  | | |
| 7 | | Mỹ thuật | | | 35 | | |  | | |
| 8 | | Thủ công | | | 35 | | |  | | |
| 9 | | HĐTT | | | 70 | | | Gồm SH dưới cờ và SH lớp | | |
| 10 | | Tự chọn(TA) | | | 140 | | | Gồm 2 tiết theo đề án của BGD và 2 tiết theo đề án Victoria | | |
| 11 | | Giáo dục KNS | | | 70 | | |  | | |
| 12 | | Tự học có hướng dẫn | | | 105 | | | Luyện tập môn TV: 70 tiết;  Luyện tập môn Toán: 35 tiết | | |

**b) Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 3 năm học 2021 – 2022**

**1.** **Môn Tiếng Việt**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | | **Ghi chú** |
| Chủ đề/  Mạch nội dung | Tên bài học | | Tiết học/  thời lượng | Nội dung |  |
| 1 | Măng non                        Măng non | TĐ-KC | Cậu bé thông minh | 1+2 |  |  |
| Tập đọc | Hai bàn tay em | 3 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Cậu bé thông minh | 1 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Chơi chuyền | 2 |  |  |
| LTVC | Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh | 1 | Không yêu cầu nêu lí do vì sao thích hình ảnh so sánh (BT 3) |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa A | 1 |  |  |
| TLV | Nói về ĐTNTPHCM. Điền vào giấy tờ in sẵn. | 1 | GV có thể nói một số thông tin về Đội TNTPHCM cho HS biết (bài tập 1) |  |
| 2 | TĐ-KC | Ai có lỗi? | 4+5 |  |  |
| Tập đọc | Cô giáo tí hon | 6 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Ai có lỗi? | 3 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Cô giáo tí hon | 4 |  |  |
| LTVC | TN về thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì? | 2 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa Ă, Â | 2 |  |  |
| TLV | Viết đơn | 2 |  |  |
| 3 | Mái ấm | TĐ-KC | Chiếc áo len | 7+8 |  |  |
| Tập đọc | Quạt cho bà ngủ | 9 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Chiếc áo len | 5 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Chị em | 6 |  |  |
| LTVC | So sánh. Dấu chấm | 3 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa B | 3 |  |  |
| TLV | Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn. | 3 |  |  |
| 4 | TĐ-KC | Người mẹ | 10+11 |  |  |
| Tập đọc | Ông ngoại | 12 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Người mẹ | 7 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Ông ngoại | 8 |  |  |
| LTVC | TN về gia đình. Ôn tập câu Ai là gì? | 4 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa C | 4 |  |  |
| TLV | Nghe kể. Dại gì không đổi. | 4 | Không yêu cầu làm bài tập 2 |  |
| 5 | Tới trường | TĐ-KC | Người lính dũng cảm | 13+14 |  |  |
| Tập đọc | Cuộc họp của chữ viết | 15 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Người lính dũng cảm | 9 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Mùa thu của em | 10 |  |  |
| LTVC | So sánh | 5 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa C (tiếp) | 5 |  |  |
| TLV | Tập tổ chức cuộc họp ( Trang 45) | 5 | Không dạy (Thay thế: Kể về gia đình) |  |
| 6 | TĐ-KC | Bài tập làm văn | 16+17 |  |  |
| Tập đọc | Nhớ lại buổi đầu đi học | 18 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Bài tập làm văn | 11 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Nhớ lại buổi đầu đi học | 12 |  |  |
| LTVC | TN về trường học. Dấu phẩy | 6 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa D, Đ | 6 |  |  |
| TLV | Kể lại buổi đầu đi học | 6 |  |  |
| 7 | Cộng đồng | TĐ-KC | Trận bóng dưới lòng đường | 19+20 |  |  |
| Tập đọc | Bận | 21 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Trận bóng dưới lòng đường | 13 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Bận | 14 |  |  |
| LTVC | Ôn từ chỉ hoạt động, trạng thái. | 7 | Không yêu cầu làm bài tập 3. |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa E, Ê | 7 |  |  |
| TLV | Nghe- kể. Không nỡ nhìn Tập tổ chức cuộc họp. | 7 | Không yêu cầu làm bài tập 2. |  |
| 8 | TĐ-KC | Các em nhỏ và cụ già | 22+23 |  |  |
| Tập đọc | Tiếng ru | 24 |  |  |
| Chính tả | (N- V) Các em nhỏ và cụ già | 15 |  |  |
| Chính tả | (N- V) Tiếng ru | 16 |  |  |
| LTVC | TN về cộng đồng. Ôn tập câu Ai là gì ? | 8 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa G | 8 |  |  |
| TLV | Kể về người hàng xóm | 8 |  |  |
| 9 | Ôn tập giữa học kì I | TĐ-KC | Ôn tập tiết 1+2 | 25+26 |  |  |
| Tập đọc | Ôn tập tiết 3 | 27 |  |  |
| Chính tả | Ôn tập tiết 4 | 17 |  |  |
| Chính tả | Ôn tập tiết 5 | 18 |  |  |
| LTVC | Ôn tập tiết 6 | 9 |  |  |
| Tập viết | Kiểm tra giữa kì I( KT đọc) | 9 |  |  |
| TLV | Kiểm tra giữa kì I( KT viết) | 9 |  |  |
| 10 | Quê hương                  Quê hương | TĐ-KC | Giọng quê hương | 28+29 |  |  |
| Tập đọc | Thư gửi bà | 30 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Quê hương ruột thịt | 19 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Quê hương | 20 |  |  |
| LTVC | So sánh. Dấu chấm | 10 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa G | 10 |  |  |
| TLV | Tập viết thư và phong bì thư | 10 |  |  |
| 11 | TĐ-KC | Đất quý đất yêu | 31+32 |  |  |
| Tập đọc | Vẽ quê hương | 33 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Tiếng hò trên sông | 21 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Vẽ quê hương | 22 |  |  |
| LTVC | Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì? | 11 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa G (tiếp) | 11 |  |  |
| TLV | Nghe kể : Tôi có đọc đâu. Nói về quê hương. | 11 | Không yêu cầu làm bài tập 1. |  |
| 12 | Bắc Trung Nam | TĐ-KC | Nắng phương Nam | 34+35 |  |  |
| Tập đọc | Cảnh đẹp non sông | 36 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Chiều trên sông Hương | 23 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Cảnh đẹp non sông | 24 |  |  |
| LTVC | Ôn từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh | 12 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa H | 12 |  |  |
| TLV | Nói viết về cảnh đẹp đất nước | 12 |  |  |
| 13 | TĐ-KC | Người con của Tây Nguyên | 37+38 |  |  |
| Tập đọc | Cửa Tùng | 39 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Đêm trăng trên Hồ Tây | 25 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Vàm Cỏ Đông | 26 |  |  |
| LTVC | TN về địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than | 13 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa I | 13 |  |  |
| TLV | Viết thư | 13 |  |  |
| 14 | Anh em một nhà | TĐ-KC | Người liên lạc nhỏ tuổi | 40+41 |  |  |
| Tập đọc | Nhớ Việt Bắc | 42 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Người liên lạc nhỏ | 27 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Nhớ Việt Bắc | 28 |  |  |
| LTVC | Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? | 14 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa K | 14 |  |  |
| TLV | Giới thiệu hoạt động. | 14 | Không yêu cầu làm bài tập 1. |  |
| 15 | TĐ-KC | Hũ bạc của người cha | 43+44 |  |  |
| Tập đọc | Nhà rông ở Tây Nguyên | 45 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Hũ bạc của người cha | 29 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Nhà rông ở Tây Nguyên | 30 |  |  |
| LTVC | TN về các dân tộc. Luyện tập về so sánh | 15 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa L | 15 |  |  |
| TLV | Giới thiệu về tổ em | 15 | Không yêu cầu làm bài tập 1. |  |
| 16 | Thành thị và nông thôn                Thành thị và nông thôn | TĐ-KC | Đôi bạn | 46+47 |  |  |
| Tập đọc | Về quê ngoại | 48 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Đôi bạn | 31 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Về quê ngoại | 32 |  |  |
| LTVC | TN về thành thị, nông thôn. Dấu phẩy | 16 | Tích hợp TNXH, Tiết 32, tuần 16 |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa M | 16 |  |  |
| TLV | Nói về thành thị, nông thôn. | 16 | Không yêu cầu làm bài tập 1. |  |
| 17 | TĐ-KC | Mồ côi xử kiện | 49+50 |  |  |
| Tập đọc | Anh Đom Đóm | 51 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Vầng trăng quê em | 33 |  |  |
| Chính tả | (N-V) Âm thanh thành phố | 34 |  |  |
| LTVC | Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy | 17 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa N | 17 |  |  |
| TLV | Viết về thành thị, nông thôn | 17 |  |  |
| 18 | Ôn tập học kì I | TĐ-KC | Ôn tập tiết 1+2 | 52+53 |  |  |
| Tập đọc | Ôn tập tiết 3 | 54 |  |  |
| Chính tả | Ôn tập tiết 4 | 35 |  |  |
| Chính tả | Ôn tập tiết 5 | 36 |  |  |
| LTVC | Ôn tập tiết 6 | 18 |  |  |
| Tập viết | Kiểm tra cuối kì I( KT đọc) | 18 |  |  |
| TLV | Kiểm tra cuối kì I( KT viết) | 18 |  |  |
| 19 | Bảo vệ tổ quốc              Bảo vệ tổ quốc | TĐ-KC | Hai Bà Trưng | 55+56 |  |  |
| Tập đọc | Báo cáo kết quả tháng thi đua “ Noi gương chú bộ đội” | 57 |  |  |
| Chính tả | (NV) Hai Bà Trưng | 37 |  |  |
| Chính tả | (NV) Trần Bình Trọng | 38 |  |  |
| LTVC | Nhân hóa: Ôn cách đặt và TLCH Khi nào? | 19 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa N (tiếp theo) | 19 |  |  |
| TLV | Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng | 19 |  |  |
| 20 | TĐ-KC | Ở lại với chiến khu | 58+59 |  |  |
| Tập đọc | Chú ở bên Bác Hồ | 60 |  |  |
| Chính tả | (NV) Ở lại với chiến khu | 39 |  |  |
| Chính tả | (NV) Trên đường mòn Hồ Chí Minh | 40 |  |  |
| LTVC | TN về tổ quốc. Dấu phẩy | 20 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa N (tiếp theo) | 20 |  |  |
| TLV | Báo cáo hoạt động | 20 | Không yêu cầu làm bài tập 2. |  |
| 21 | Sáng tạo | TĐ-KC | Ông tổ nghề thêu | 61+62 |  |  |
| Tập đọc | Bàn tay cô giáo | 63 |  |  |
| Chính tả | (NV) Ông tổ nghề thêu | 41 |  |  |
| Chính tả | (NV) Bàn tay cô giáo | 42 |  |  |
| LTVC | Nhân hóa: Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? | 21 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ | 21 |  |  |
| TLV | Nói về tri thức. Nghe kể Nâng niu từng hạt giống | 21 |  |  |
| 22 | TĐ-KC | Nhà bác học và bà cụ | 64+65 |  |  |
| Tập đọc | Cái cầu | 66 |  |  |
| Chính tả | (NV) Ê-đi -xơn | 43 |  |  |
| Chính tả | (NV) Một nhà thông thái | 44 |  |  |
| LTVC | TN về sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi | 22 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa P | 22 |  |  |
| TLV | Nói, viết về người lao động trí óc | 22 |  |  |
| 23 | Nghệ thuật | TĐ-KC | Nhà ảo thuật | 67+68 |  |  |
| Tập đọc | Chương trình xiếc đặc sắc | 69 |  |  |
| Chính tả | (NV) Nghe nhạc | 45 |  |  |
| Chính tả | (NV) Người sáng tác Quốc ca Việt Nam | 46 |  |  |
| LTVC | Nhân hóa: Ôn cách và TLCH Như thế nào? | 23 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa Q | 23 |  |  |
| TLV | Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật | 23 | GV có thể thay thế bài cho phù hợp |  |
| 24 | TĐ-KC | Đối đáp với vua | 70+71 |  |  |
| Tập đọc | Tiếng đàn | 72 |  |  |
| Chính tả | (NV) Đối đáp với vua | 47 |  |  |
| Chính tả | (NV) Tiếng đàn | 48 |  |  |
| LTVC | TN về nghệ thuật. Dấu phẩy | 24 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa R | 24 |  |  |
| TLV | Nghe kể: Người bán hàng may mắn | 24 |  |  |
| 25 | Lễ hội                        Lễ hội | TĐ-KC | Hội vật | 73+74 |  |  |
| Tập đọc | Hội đua voi ở Tây Nguyên | 75 |  |  |
| Chính tả | (NV) Hội vật | 49 |  |  |
| Chính tả | (NV) Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên | 50 |  |  |
| LTVC | Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao sao? | 25 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa S | 25 |  |  |
| TLV | Kể về lễ hội | 25 |  |  |
| 26 | TĐ-KC | Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử | 76+77 |  |  |
| Tập đọc | Rước đèn ông sao | 78 |  |  |
| Chính tả | (NV) Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử | 51 |  |  |
| Chính tả | (NV) Rước đèn ông sao | 52 |  |  |
| LTVC | TN về lễ hội. Dấu phẩy | 26 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa T | 26 |  |  |
| TLV | Kể về một ngày hội | 26 | GV có thể thay thế bài cho phù hợp |  |
| 27 | Ôn tập giữa học kì II | TĐ-KC | Ôn tập tiết 1+2 | 79+80 |  |  |
| Tập đọc | Ôn tập tiết 3 | 81 |  |  |
| Chính tả | Ôn tập tiết 4 | 53 |  |  |
| Chính tả | Ôn tập tiết 5 | 54 |  |  |
| LTVC | Ôn tập tiết 6 | 27 |  |  |
| Tập viết | Kiểm tra giữa kì II( KT đọc) | 27 | Không kiểm tra ( Thay ôn tập tiết 7) |  |
| TLV | Kiểm tra giữa kì II( KT viết) | 27 | Không kiểm tra ( Thay ôn tập tiết 8) |  |
| 28 | Thể thao | TĐ-KC | Cuộc chạy đua trong rừng | 82+83 |  |  |
| Tập đọc | Cùng vui chơi | 84 |  |  |
| Chính tả | (NV)Cuộc chạy đua trong rừng | 55 |  |  |
| Chính tả | (NV) Cùng vui chơi | 56 |  |  |
| LTVC | Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than | 28 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa T (tiếp theo) | 28 |  |  |
| TLV | Kể lại trận thi đấu thể thao | 28 | - GV có thể thay thế bài cho phù hợp với HS (bài tập 1): Thay thế kể về môn thể thao mà em yêu thích hoặc được tham gia.  -Không yêu cầu làm bài tập 2 |  |
| 29 | TĐ-KC | Buổi học thể dục | 85+86 |  |  |
| Tập đọc | Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục | 87 |  |  |
| Chính tả | (NV) Buổi học thể dục | 57 |  |  |
| Chính tả | (NV) Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục | 58 |  |  |
| LTVC | TN về thể thao. Dấu phẩy | 29 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa T (tiếp theo) | 29 |  |  |
| TLV | Viết về một trận thi đấu thể thao | 29 | GV có thể thay thế bài cho phù hợp với HS |  |
| 30 | Ngôi nhà chung | TĐ-KC | Găp gỡ ở Lúc - xăm -bua | 88+89 |  |  |
| Tập đọc | Một mái nhà chung | 90 |  |  |
| Chính tả | (NV) Liên hợp quốc | 59 |  |  |
| Chính tả | (Nhớ viết) Một mái nhà chung | 60 |  |  |
| LTVC | Đặt và TLCH Bằng gì?. Dấu hai chấm | 30 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa U | 30 |  |  |
| TLV | Viết thư | 30 | Tích hợp bài tập 4 môn đạo đức tiết 2 tuần 20 . Điều chỉnh yêu cầu: Viết một bức thư cho bạn hoặc người thân trong gia đình.  -GV có thể thay thế bài cho phù hợp với HS |  |
| 31 | TĐ-KC | Bác sĩ Y-éc- xanh | 91+92 |  |  |
| Tập đọc | Bài hát trồng cây | 93 |  |  |
| Chính tả | (NV) Bác sĩ Y-éc- xanh | 61 |  |  |
| Chính tả | (Nhớ viết) Bài hát trồng cây | 62 |  |  |
| LTVC | TN về các nước. Dấu phẩy. | 31 | Tích hợp bài tập 5 , bài tập 6 môn đạo đức tiết 2 tuần 20 . |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa V | 31 |  |  |
| TLV | Thảo luận về bảo vệ môi trường | 31 | Không yêu cầu làm bài tập 2. Thay thế Luyện viết |  |
| 32 | Bầu trời và mặt đất | TĐ-KC | Người đi săn và con vượn | 94+95 |  |  |
| Tập đọc | Cuốn sổ tay | 96 |  |  |
| Chính tả | (NV) Ngôi nhà chung | 62 |  |  |
| Chính tả | (NV) Hạt mưa | 63 |  |  |
| LTVC | Đặt và TLCH Bằng gì?. Dấu chấm, dấu hai chấm | 32 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa X | 32 |  |  |
| TLV | Nói viết về bảo vệ môi trường | 32 |  |  |
| 33 | TĐ-KC | Cóc kiện trời | 97+98 |  |  |
| Tập đọc | Mặt trời xanh của tôi | 99 |  |  |
| Chính tả | (NV) Cóc kiện trời | 64 |  |  |
| Chính tả | (NV) Quà đồng nội | 65 |  |  |
| LTVC | Nhân hóa | 33 | Chỉ yêu cầu viết 1 câu có sự dụng phép nhân hóa. |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa Y | 33 |  |  |
| TLV | Ghi chép sổ tay | 33 |  |  |
| 34 | TĐ-KC | Sự tích chú Cuội cung trăng | 100+101 |  |  |
| Tập đọc | Mưa | 102 |  |  |
| Chính tả | (NV)Thì thầm | 66 |  |  |
| Chính tả | (NV) Dòng suối thức | 67 |  |  |
| LTVC | TN về thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy | 34 |  |  |
| Tập viết | Ôn chữ hoa A,M,N,Q,V (kiểu 2) | 34 |  |  |
| TLV | Nghe kể: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay | 34 |  |  |
| 35 | Ôn tập học kì II | TĐ-KC | Ôn tập tiết 1+2 | 103+104 |  |  |
| Tập đọc | Ôn tập tiết 3 | 105 |  |  |
| Chính tả | Ôn tập tiết 4 | 68 |  |  |
| Chính tả | Ôn tập tiết 5 | 69 |  |  |
| LTVC | Ôn tập tiết 6 | 35 |  |  |
| Tập viết | Kiểm tra cuối học kì II( KT đọc) | 35 |  |  |
| TLV | Kiểm tra cuối học kì II( KT viết) | 35 |  |  |

**2.** **Môn Toán**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | | **Ghi chú** |
| Chủ đề/  Mạch nội dung | Tên bài học | | Tiết học/  thời lượng |  |  |
| 1 | Ôn tập và bổ sung                              Ôn tập và bổ sung | Đọc ,viết, so sánh các số có ba chữ số | | 1 |  |  |
| Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ) | | 2 | Không làm bài tập 4 |  |
| Luyện tập | | 3 |  |  |
| Cộng trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần) | | 4 |  |  |
| Luyện tập | | 5 |  |  |
| 2 | Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần) | | 6 |  |  |
| Luyện tập | | 7 |  |  |
| Ôn tập các bảng nhân | | 8 | Bài tập 4: Không yêu cầu viết phép tính chỉ yêu cầu trả lời. |  |
| Ôn tập các bảng chia | | 9 |  |  |
| Luyện tập | | 10 |  |  |
| 3 | Ôn tập về hình học | | 11 | Yêu cầu cần đạt "Tính được độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình tam giác ,hình tứ giác " của bài học này sửa là " Tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình chữ nhật |  |
| Ôn tập về giải toán | | 12 |  |  |
| Xem đồng hồ | | 13 |  |  |
| Xem đồng hồ ( tiếp theo) | | 14 |  |  |
| Luyện tập | | 15 |  |  |
| 4 | Luyện tập chung | | 16 |  |  |
| Kiểm tra | | 17 |  |  |
| Phép nhân phép chia trong phạm vi 1.000                          Phép nhân phép chia trong phạm vi 1.000                                                      Phép nhân phép chia trong phạm vi 1.000                                                Phép nhân phép chia trong phạm vi 1.000                                                  Phép nhân phép chia trong phạm vi 1.000    Phép nhân phép chia trong phạm vi 1.000 | Bảng nhân 6 | | 18 |  |  |
| Luyện tập | | 19 |  |  |
| Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) | | 20 |  |  |
| 5 | Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) | | 21 |  |  |
| Luyện tập | | 22 |  |  |
| Bảng chia 6 | | 23 |  |  |
| Luyện tập | | 24 |  |  |
| Tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số | | 25 |  |  |
| 6 | Luyện tập | | 26 |  |  |
| Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số | | 27 |  |  |
| Luyện tập | | 28 |  |  |
| Phép chia hết và phép chia có dư | | 29 |  |  |
| Luyện tập | | 30 |  |  |
| 7 | Bảng nhân 7 | | 31 |  |  |
|  | Luyện tập | 32 |  |  |
|  | Gấp một số lên nhiều lần | 33 |  |  |
|  | Luyện tập | 34 |  |  |
|  | Bảng chia 7 | 35 |  |  |
| 8 |  | Luyện tập | 36 |  |  |
|  | Giảm đi một số lần | 37 |  |  |
|  | Luyện tập | 38 |  |  |
|  | Tìm số chia | 39 |  |  |
|  | Luyện tập | 40 |  |  |
| 9 |  | Góc vuông, góc không vuông | 41 |  |  |
|  | Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke | 42 |  |  |
|  | Đề -ca- mét.Hec-tô- mét | 43 |  |  |
|  | Bảng đơn vị đo độ dài | 44 |  |  |
|  | Luyện tập | 45 |  |  |
| 10 |  | Thực hành đo độ dài | 46 |  |  |
|  | Thực hành đo độ dài (tiếp theo) | 47 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 48 | Không làm dòng 2 ở bài tập 3 Không làm ý b ở bài tập 5 |  |
|  | Kiểm tra địnhkì giữa kì I | 49 |  |  |
|  | Bài toán giải bằng hai phép tính | 50 |  |  |
| 11 |  | Bài toán giải bằng hai phép tính ( tiếp theo) | 51 | Dòng 2 ở bài tập 3: không yêu cầu viết phép tính, chỉ yêu cầu trả lời. |  |
|  | Luyện tập | 52 |  |  |
|  | Bảng nhân 8 | 53 |  |  |
|  | Luyện tập | 54 |  |  |
|  | Nhân số có ba chữ số với só có một chữ số | 55 |  |  |
| 12 |  | Luyện tập | 56 |  |  |
|  | So sánh số lớn gấp mấy lần số bé | 57 |  |  |
|  | Luyện tập | 58 |  |  |
|  | Bảng chia 8 | 59 |  |  |
|  | Luyện tập | 60 |  |  |
| 13 |  | So sánh số bé bằng một phần mấy lần số lớn | 61 |  |  |
|  | Luyện tập | 62 |  |  |
|  | Bảng nhân 9 | 63 |  |  |
|  | Luyện tập | 64 |  |  |
|  | Gam | 65 |  |  |
| 14 |  | Luyện tập | 66 |  |  |
|  | Bảng chia 9 | 67 |  |  |
|  | Luyện tập | 68 | BT 4: Tổ chức dưới dạng trò chơi. |  |
|  | Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số | 69 |  |  |
|  | Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | 70 |  |  |
| 15 |  | Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số | 71 |  |  |
|  | Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | 72 |  |  |
|  | Giới thiệu bảng nhân | 73 |  |  |
|  | Giới thiệu bảng chia | 74 |  |  |
|  | Luyện tập | 75 |  |  |
| 16 |  | Luyện tập chung | 76 |  |  |
|  | Làm quen với biểu thức | 77 |  |  |
|  | Tính giá trị của biểu thức | 78 |  |  |
|  | Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) | 79 |  |  |
|  | Luyện tập | 80 |  |  |
| 17 |  | Tính giá trị của biểu thức(tiếp theo) | 81 |  |  |
|  | Luyện tập | 82 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 83 | BT 4: Tổ chức dưới dạng trò chơi. |  |
|  | Hình chữ nhật | 84 |  |  |
|  | Hình vuông | 85 |  |  |
| 18 |  | Chu vi hình chữ nhật | 86 |  |  |
|  | Chu vi hình vuông | 87 |  |  |
|  | Luyện tập | 88 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 89 |  |  |
|  |  |  | Kiểm tra định kì cuối học kì I | 90 |  |  |
| 19 | Các số đến 10.000                                                  Các số đến 10.000                                            Các số đến 10.000 |  | Các số có bốn chữ số | 91 | Bài tập 3 (a,b): Không yêu cầu viết số, chỉ yêu cầu trả lời. |  |
|  | Luyện tập | 92 |  |  |
|  | Các số có bốn chữ số (tiếp theo) | 93 |  |  |
|  | Các số có bốn chữ số (tiếp theo) | 94 |  |  |
|  | Số 100 - Luyện tập | 95 |  |  |
| 20 |  | Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng | 96 |  |  |
|  | Luyện tập | 97 |  |  |
|  | So sánh các số trong phạm vi 10000 | 98 |  |  |
|  | Luyện tập | 99 |  |  |
|  | Phép cộng các số trong phạm vi 10000 | 100 |  |  |
| 21 |  | Luyện tập | 101 |  |  |
|  | Phép trừ các số trong phạm vi  10 000 | 102 |  |  |
|  | Luyện tập | 103 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 104 |  |  |
|  | Tháng- Năm | 105 |  |  |
| 22 |  | Luyện tập | 106 |  |  |
|  | Hình tròn, tâm đường kính, bán kính | 107 |  |  |
|  | Vẽ trang trí hình tròn | 108 | Không dạy. ( Thay thế Ôn các số có 4 chữ số) |  |
|  | Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số | 109 |  |  |
|  | Luyện tập | 110 |  |  |
| 23 |  | Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) | 111 |  |  |
|  | Luyện tập | 112 | Không làm bài tập 2 |  |
|  | Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số | 113 |  |  |
|  | Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | 114 |  |  |
|  | Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | 115 |  |  |
| 24 |  | Luyện tập | 116 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 117 |  |  |
|  | Làm quen với chữ số La Mã | 118 |  |  |
|  | Luyện tập | 119 |  |  |
|  | Thực hành xem đồng hồ | 120 |  |  |
| 25 |  | Thực hành xem đồng hồ ( tiếp theo) | 121 |  |  |
|  | Bài toán liên quan đến rút vè đơn vị | 122 |  |  |
|  | Luyện tập | 123 |  |  |
|  | Luyện tập | 124 | Không làm bài tập1 |  |
|  | Tiền Việt Nam | 125 | Kết hợp giới thiệu cả bài"Tiền Việt Nam"ở Toán lớp 2(SGK Toán 2, Tr 162), Điều chỉnh ngữ liệu dạy học |  |
| 26 |  | Luyện tập | 126 |  |  |
|  | Làm quen với thống kê số liệu | 127 |  |  |
|  | Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) | 128 |  |  |
|  | Luyện tập | 129 |  |  |
|  | Kiểm tra định kì giữa kì II | 130 |  |  |
| 27 | Các số đến 100.000                                    Các số đến 100.000                                      Các số đến 100.000 |  | Các số có năm chữ số | 131 |  |  |
|  | Luyện tập | 132 |  |  |
|  | Các số có năm chữ số (tiếp theo) | 133 |  |  |
|  | Luyện tập | 134 |  |  |
|  | Số 100 000 - Luyện tập | 135 |  |  |
| 28 |  | So sánh các số 100 000 | 136 |  |  |
|  | Luyện tập | 137 | Bài tập 4: Không yêu cầu viết số chỉ yêu cầu trả lời. |  |
|  | Luyện tập | 138 |  |  |
|  | Diện tích của một hình | 139 |  |  |
|  | Đơn vị đo diện tích. Xăng -ti-mét vuông | 140 |  |  |
| 29 |  | Diện tích hình chữ nhật | 141 |  |  |
|  | Luyện tập | 142 |  |  |
|  | Diện tích hình vuông | 143 |  |  |
|  | Luyện tập | 144 |  |  |
|  | Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 | 145 |  |  |
| 30 |  | Luyện tập | 146 |  |  |
|  | Phép trừ các số trong phạm vi  100 000 | 147 |  |  |
|  | Tiền Việt Nam | 148 |  |  |
|  | Luyện tập | 149 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 150 | Bài tập 1: Không yêu cầu viết phép tính, chỉ cần trả lời. |  |
| 31 |  | Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số | 151 |  |  |
|  | Luyện tập | 152 |  |  |
|  | Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số | 153 |  |  |
|  | Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | 154 |  |  |
|  | Luyện tập | 155 |  |  |
| 32 |  | Luyện tập chung | 156 |  |  |
|  | Bài toán liên quan đến rút về đơn vị | 157 |  |  |
|  | Luyện tập | 158 | Bài tập 4: Không yêu cầu viết bài giải, chỉ yêu cầu trả lời. |  |
|  | Luyện tập | 159 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 160 |  |  |
| 33 |  | Kiểm tra | 161 |  |  |
| Ôn tập cuối năm                        Ôn tập cuối năm |  | Ôn tập các số đến 100 000 | 162 |  |  |
|  | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) | 163 |  |  |
|  | Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 | 164 |  |  |
|  | Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) | 165 |  |  |
| 34 |  | Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) | 166 |  |  |
|  | Ôn tập về đại lượng | 167 |  |  |
|  | Ôn tập về hình học | 168 |  |  |
|  | Ôn tập về hình học (tiếp theo) | 169 |  |  |
|  | Ôn tập về giải toán | 170 |  |  |
| 35 |  | Ôn tập về giải toán (tiếp theo) | 171 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 172 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 173 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 174 | Bài tập 5: Chỉ yêu cầu HS tính được một cách. |  |
|  | Kiểm tra định cuối học kì II | 175 |  |  |

**3.** **Môn Tự nhiên và xã hội**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần, tháng | Chương trình và sách giáo khoa | | | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) | | Ghi chú |
| Chủ đề/  Mạch nội dung | Tên bài học | | Tiết học/  thời lượng |  |  |
| 1 | Con người và sức khỏe                                Con người và sức khỏe |  | Hoạt động thở và cơ quan hô hấp | 1 |  |  |
|  | Nên thở như thế nào? | 2 |  |  |
| 2 |  | Vệ sinh hô hấp | 3 |  |  |
|  | Phòng bệnh đường hô hấp | 4 |  |  |
| 3 |  | Bệnh lao phổi | 5 |  |  |
|  | Máu và cơ quan tuần hoàn | 6 |  |  |
| 4 |  | Hoạt động tuần hoàn | 7 |  |  |
|  | Vệ sinh cơ quan tuần hoàn | 8 |  |  |
| 5 |  | Phòng bệnh tim mạch | 9 |  |  |
|  | Hoạt động bài tiết nước tiểu | 10 |  |  |
| 6 |  | Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu | 11 |  |  |
|  | Cơ quan thần kinh | 12 |  |  |
| 7 |  | Hoạt động thần kinh | 13 |  |  |
|  | Hoạt động thần kinh (TT) | 14 |  |  |
| 8 |  | Vệ sinh thần kinh | 15 |  |  |
|  | Vệ sinh thần kinh (TT) | 16 |  |  |
| 9 |  | Ôn tập và kiểm tra: Con người và sức khoẻ | 17 |  |  |
|  | Ôn tập và kiểm tra: Con người và sức khoẻ (TT) | 18 |  |  |
| 10 | Xã hội                                                Xã hội |  | Các thế hệ trong một gia đình | 18 |  |  |
|  | Họ nội, họ ngoại | 19 |  |  |
| 11 |  | Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng | 20 |  |  |
|  | Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng | 21 |  |  |
| 12 |  | Phòng cháy khi ở nhà | 22 |  |  |
|  | Một số hoạt động ở trường | 23 |  |  |
| 13 |  | Một số hoạt động ở trường (TT) | 24 |  |  |
|  | Không chơi các trò chơi nguy hiểm | 25 |  |  |
| 14 |  | Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống | 26 |  |  |
|  | Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống (TT) | 27 |  |  |
| 15 |  | Các hoạt động thông tin liên lạc | 28 | Nêu tác dụng của thông tin liên lạc trong cuộc sống |  |
|  | Hoạt động nông nghiệp | 29 | Tiêm thuốc phòng dịch không nuôi thả rông, phải vệ sinh chuồng trại cho ăn đầy đủ |  |
| 16 |  | Hoạt động công nghiệp, thương mại | 30 |  |  |
|  | Làng quê và đô thị | 31 |  |  |
| 17 |  | An toàn khi đi xe đạp | 32 |  |  |
|  | Ôn tập HKI | 33 |  |  |
| 18 |  | Ôn tập HKI (TT) | 34 |  |  |
|  | Vệ sinh môi trường | 35 |  |  |
| 19 |  | Vệ sinh môi trường (TT) | 36 |  |  |
|  | Vệ sinh môi trường (TT) |  |  |  |
| 20 |  | Ôn tập: Xã hội | 37 |  |  |
| Tự nhiên                                            Tự nhiên                                      Tự nhiên |  | Thực vật | 38 |  |  |
| 21 |  | Thân cây | 39 |  |  |
|  | Thân cây (TT) | 40 |  |  |
| 22 |  | Rễ cây | 41 |  |  |
|  | Rễ cây (TT) | 42 |  |  |
| 23 |  | Lá cây | 43 |  |  |
|  | Khả năng kì diệu của lá cây | 44 |  |  |
| 24 |  | Hoa | 45 |  |  |
|  | Quả | 46 |  |  |
| 25 |  | Động vật | 47 |  |  |
|  | Côn trùng | 48 |  |  |
| 26 |  | Tôm, cua | 49 |  |  |
|  | Cá | 50 |  |  |
| 27 |  | Chim | 51 |  |  |
|  | Thú | 52 |  |  |
| 28 |  | Thú (TT) | 53 |  |  |
|  | Mặt Trời | 54 |  |  |
| 29 |  | Thực hành đi thăm thiên nhiên | 55 | Tổ chức: Hoạt động Thi vẽ tranh phong cảnh |  |
|  | Thực hành đi thăm thiên nhiên | 56 | Tổ chức: Hoạt động Thi vẽ tranh phong cảnh |  |
| 30 |  | Trái Đất, Quả địa cầu | 57 |  |  |
|  | Sự chuyển động của Trái Đất | 58 |  |  |
| 31 |  | Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời | 59 |  |  |
|  | Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất | 60 |  |  |
| 32 |  | Ngày và đêm trên Trái Đất | 61 |  |  |
|  | Năm, tháng và mùa | 62 |  |  |
| 33 |  | Các đới khí hậu | 63 |  |  |
|  | Bề mặt Trái Đất | 64 |  |  |
| 34 |  | Bề mặt lục địa | 65 |  |  |
|  | Bề mặt lục địa (TT) | 66 |  |  |
| 35 |  | Ôn tập HKII: Tự nhiên | 67 |  |  |
|  | Ôn tập HKII: Tự nhiên | 68 |  |  |

**4.** **Môn Đạo đức**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần, tháng | Chương trình và sách giáo khoa | | | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) | | Ghi chú |
| Chủ đề/  Mạch nội dung | Tên bài học | | Tiết học/  thời lượng |  |  |
| 1 |  | Kính yêu Bác Hồ( tiết 1) | | 1 |  |  |
| 2 |  | Kính yêu Bác Hồ( tiết 2) | | 2 | Tạo điều kiện cho HS tập hợp và giới thiệu những tư liệu sưu tầm được về Bác Hồ |  |
| 3 |  | Giữ lời hứa (tiết 1) | | 3 |  |  |
| 4 |  |  | Giữ lời hứa (tiết 2) | 4 | Điểu chỉnh các tình huống đóng vai cho phù hợp với học sinh |  |
| 5 |  |  | Tự làm lấy việc của mình ( tiết 1) | 5 |  |  |
| 6 |  |  | Tự làm lấy việc của mình (tiết 2) | 6 |  |  |
| 7 |  |  | Quan tâm, chăm sóc ông bà , cha mẹ, anh chi em (tiết 1) | 7 | Tích hợp: TNXH, Bài 20 ( Các thế hệ trong một gia đình) |  |
| 8 |  |  | Quan tâm, chăm sóc ông bà , cha mẹ, anh chi em(tiết 2) | 8 |  |  |
| 9 |  |  | Chia sẻ vui buồn cùng bạn ( tiết 1) | 9 |  |  |
| 10 |  |  | Chia sẻ vui buồn cùng bạn ( tiết 2) | 10 |  |  |
| 11 |  |  | Thực hành kĩ năng giữa kì I | 11 |  |  |
| 12 |  |  | Tích cực tham gia việc lớp việc trường (tiết 1) | 12 | Tích hợp: TNXH, Bài 20 ( Một số hoạt động ở trường) |  |
| 13 |  |  | Tích cực tham gia việc lớp việc trường (tiết 2) | 13 |  |  |
| 14 |  |  | Quan tâm, giúp đỡ hàng láng giềng(tiết 1) | 14 |  |  |
| 15 |  |  | Quan tâm, giúp đỡ hàng láng giềng (tiết 2) | 15 | Không yêu cầu HS tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tình làng nghĩa xóm; có thể cho HS kể về một số việc đã biết liên quan đến " Tình làng nghĩa xóm" |  |
| 16 |  |  | Biết ơn thương binh liệt sĩ (tiết1) | 16 |  |  |
| 17 |  |  | Biết ơn thương binh liệt sĩ (tiết2) | 17 | Không yêu cầu HS thực hiện và báo cáo kết quả điều tra tìm hiểu về các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa các thương binh, Gia đình liệt sỹ ở địa phương. Có thể cho Hs kể lại một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa các thương binh, gia đình liệt sỹ ở địa phương mà em biết. |  |
| 18 |  |  | Thực hành kĩ năng học kì I | 18 |  |  |
| 19 |  |  | Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (tiết 1) | 19 |  |  |
| 20 |  |  | Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (tiết 2)- Không dạy | 20 | Dạy bài: Kể chuyện về Bác Hồ |  |
| 21 |  |  | Tôn trọng khách nước ngoài (tiết 1) - Không dạy | 21 | Thay bài: Tôn trọng khách đến nhà(tiết 1) |  |
| 22 |  |  | Tôn trọng khách nước ngoài (tiết 2) - Không dạy | 22 | Thay bài: Tôn trọng khách đến nhà(tiết 2) |  |
| 23 |  |  | Tôn trọng đám tang (tiết 1) | 23 |  |  |
| 24 |  |  | Tôn trọng đám tang (tiết 2) | 24 |  |  |
| 25 |  |  | Thực hành kĩ năng giữa kì II | 25 |  |  |
| 26 |  |  | Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác (tiết 1) | 26 |  |  |
| 27 |  |  | Tôn trọng thư từ, tài sản của người khá (tiết 2) | 27 |  |  |
| 28 |  |  | Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 1) | 28 |  |  |
| 29 |  |  | Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 2) | 29 |  |  |
| 30 |  |  | Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (tiết 1) | 30 | Không yêu cầu HS thực hiện lập đề án trang trại sản xuất và tìm cách bảo vệ trại, vườn của mình cho tốt; có thể cho học sinh kể lại một số việc đã làm hoặc biết về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi. |  |
| 31 |  |  | Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (tiết2) | 31 |  |  |
| 32 |  |  | Dành cho địa phương | 32 | Biết ơn, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ |  |
| 33 |  |  | Dành cho địa phương | 33 | Vệ sinh trường, lớp nôi công cộng. |  |
| 34 |  |  | Dành cho địa phương | 34 | Giáo dục quyền trẻ em. |  |
| 35 |  |  | Thực hành kĩ năng cuối học kì II và cuối năm | 35 |  |  |

**5.** **Môn Thể dục**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | | Ghi chú |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| 1 |  | Bài 1: Giới thiệu chương trình. Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!” | 1 |  |  |
|  | Bài 2: Ôn một số kĩ năng Đội hình đội ngũ. Trò chơi “Kết bạn” | 2 |  |  |
| 2 |  | Bài 3: Ôn Đi thường - Trò chơi “Tìm người chỉ huy | 3 | Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc. |  |
|  | Bài 4: Ôn Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy’’ | 4 | Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc. |  |
| 3 |  | Bài 5: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số | 5 | Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc. |  |
|  | Bài 6: Ôn Đội hình đội ngũ. Trò chơi: “Tìm người chỉ huy” | 6 |  |  |
| 4 |  | Bài 7: Ôn Đội hình đội ngũ. Trò chơi “Thi xếp hàng” | 7 |  |  |
|  | Bài 8: Đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi “Thi đua xếp hàng” | 8 |  |  |
| 5 |  | Bài 9: Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp.Trò chơi: “ Thi đua xếp hàng “ | 9 |  |  |
|  | Bài 10: Trò chơi “Mèo đuổi chuột” | 10 |  |  |
| 6 |  | Bài 11: Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp | 11 |  |  |
|  | Bài 12: Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Mèo đuổi chuột” | 12 | Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái. |  |
| 7 |  | Bài 13: Ôn Đi chuyển hướng phải, trái | 13 | Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái. |  |
|  | Bài 14: Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh” | 14 |  |  |
| 8 |  | Bài 15: Ôn Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Chim về tổ” | 15 | Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái.  . |  |
|  | Bài 16: Đi chuyển hướng phải, trái | 16 |  |
| 9 |  | Bài 17: Động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung | 17 |  |  |
|  | Bài 18: Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.Trò chơi: “ Chim về tổ” | 18 |  |  |
| 10 |  | Bài 19: Động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung.Trò chơi: “ Nhanh lên bạn ơi”. | 19 |  |  |
|  | Bài 20: Ôn 4 động tác đã học của bài thể dục. Trò chơi “Chạy tiếp sức” | 20 |  |  |
| 11 |  | Bài 21: Động tác bụng của bài thể dục phát triển chung.Trò chơi: “ Chạy đổi chõ, vỗ tay nhau”. | 21 | Có thể không thực hiện trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. |  |
|  | Bài 22: Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung | 22 |  |
| 12 |  | Bài 23: Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung | 23 |  |  |
|  | Bài 24: Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung | 24 |  |  |
| 13 |  | Bài 25: Động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung | 25 |  |  |
|  | Bài 26: Ôn Bài thể dục phát triển chung. Trò chơi : “ Đua ngựa”. | 26 | Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác(có thể bằng xốp, bìa cứng…). |  |
| 14 |  | Bài 27: Ôn Bài thể dục phát triển chung | 27 | Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác(có thể bằng xốp, bìa cứng…). |  |
|  | Bài 28: Hoàn thiện Bài thể dục phát triển chung | 28 | Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác(có thể bằng xốp, bìa cứng…). |  |
| 15 |  | Bài 29: Tiếp tục hoàn thiện Bài thể dục phát triển chung. | 29 | Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác(có thể bằng xốp, bìa cứng…). |  |
|  | Bài 30: Tiếp tục hoàn thiện Bài thể dục phát triển chung | 30 |  |  |
| 16 |  | Bài 31: Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản (RLTTCB) | 31 |  |  |
|  | Bài 32: Bài tập RLTTCB và đội hình đội ngũ | 32 | Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái. |  |
| 17 |  | Bài 33: Bài tập RLTTCB. Trò chơi “Chim về tổ” | 33 | Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái. |  |
|  | Bài 34: Ôn Đội hình đội ngũ và thể dục RLTTCB | 34 | Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái. |  |
| 18 |  | Bài 35: Đội hình đội ngũ và Bài tập RLTTCB | 35 | Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái. |  |
|  | Bài 36: Sơ kết học kì I | 36 |  |  |
| 19 |  | Bài 37: Trò chơi “Thỏ nhảy” | 37 |  |  |
|  | Bài 38: Ôn Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Thỏ nhảy” | 38 |  |  |
| 20 |  | Bài 39: Ôn Đội hình đội ngũ | 39 |  |  |
|  | Bài 40: Trò chơi “Lò cò tiếp sức” | 40 |  |  |
| 21 |  | Bài 41: Nhảy dây | 41 |  |  |
|  | Bài 42: Ôn Nhảy dây - Trò chơi “Lò cò tiếp sức” | 42 |  |  |
| 22 |  | Bài 43: Ôn Nhảy dây - Trò chơi “Lò cò tiếp sức” | 43 |  |  |
|  | Bài 44: Ôn Nhảy dây - Trò chơi “Lò cò tiếp sức” | 44 |  |  |
| 23 |  | Bài 45: Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức” | 45 |  |  |
|  | Bài 46: Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức” | 46 |  |  |
| 24 |  | Bài 47: Nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “Ném trúng đích” | 47 |  |  |
|  | Bài 48: Ôn Nhảy dây - Trò chơi “Ném trúng đích” | 48 |  |  |
| 25 |  | Bài 49: Trò chơi “Ném trúng đích” | 49 |  |  |
|  | Bài 50: Ôn Bài thể dục phát triển chung - Nhảy dây - Trò chơi “Ném bóng trúng đích” | 50 |  |  |
| 26 |  | Bài 51: Nhảy dây - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến” | 51 |  |  |
|  | Bài 52: Nhảy dây kiểu chụm hai chân | 52 |  |  |
| 27 |  | Bài 53: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến” | 53 |  |  |
|  | Bài 54: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến” | 54 |  |  |
| 28 |  | Bài 55: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến” | 55 |  |  |
|  | Bài 56: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” | 56 |  |  |
| 29 |  | Bài 57: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” | 57 |  |  |
|  | Bài 58: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Ai kéo khỏe” | 58 |  |  |
| 30 |  | Bài 59: Hoàn thiện bài thể dục với hoa hoặc cờ - Học tung và bắt bong | 59 |  |  |
|  | Bài 60: Bài thể dục với hoa hoặc cờ | 60 |  |  |
| 31 |  | Bài 61: Ôn Tung và bắt bóng cá nhân - Trò chơi “Ai kéo khỏe” | 61 |  |  |
|  | Bài 62: Trò chơi “Ai kéo khỏe” | 62 |  |  |
| 32 |  | Bài 63: Ôn Tung và bắt bóng cá nhân - Trò chơi “Chuyển đồ vật” | 63 |  |  |
|  | Bài 64: Tung và bắt bóng theo nhóm người - Trò chơi “Chuyển đồ vật” | 64 |  |  |
| 33 |  | Bài 65: Tung và bắt bóng theo nhóm 3 người - Trò chơi “Chuyển đồ vật” | 65 |  |  |
|  | Bài 66: Ôn Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người | 66 |  |  |
| 34 |  | Bài 67: Ôn Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người | 67 |  |  |
|  | Bài 68: Tung và bắt bóng cá nhân và theo nhóm 2-3 người | 68 |  |  |
| 35 |  | Bài 69: Ôn Nhảy dây, Tung bắt bóng cá nhân và theo nhóm 2-3 người | 69 |  |  |
|  | Bài 70: Tổng kết môn học | 70 |  |  |

**6. Môn Thủ công**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | | **Ghi chú** |
| Chủ đề/  Mạch nội dung | Tên bài học | | Tiết học/  thời lượng |  |  |
| 1 |  |  | Gấp tàu thủy hai ống khói (tiết 1) | 1 |  |  |
| 2 |  |  | Gấp tàu thủy hai ống khói (tiết 2) | 2 |  |  |
| 3 |  |  | Gấp con ếch (tiết 1) | 3 |  |  |
| 4 |  |  | Gấp con ếch (tiết 2) | 4 |  |  |
| 5 |  |  | Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (tiết 1) | 5 |  |  |
| 6 |  |  | Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (tiết 2) | 6 |  |  |
| 7 |  |  | Gấp, cắt, dán bông hoa (tiết 1) | 7 |  |  |
| 8 |  |  | Gấp, cắt, dán bông hoa (tiết 2 | 8 |  |  |
| 9 |  |  | Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp, cắt, dán hình (tiết 1) | 9 |  |  |
| 10 |  |  | Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp, cắt, dán hình (tiết 2) | 10 |  |  |
| 11 |  |  | Cắt, dán chữ I, T (tiết 1) | 11 |  |  |
| 12 |  |  | Cắt, dán chữ I, T (tiết 2) | 12 |  |  |
| 13 |  |  | Cắt, dán chữ H, U (tiết 1) | 13 |  |  |
| 14 |  |  | Cắt, dán chữ H, U (tiết 2) | 14 |  |  |
| 15 |  |  | Cắt, dán chữ V | 15 |  |  |
| 16 |  |  | Cắt, dán chữ E | 16 |  |  |
| 17 |  |  | Cắt, dán chữ VUI VẺ (tiết1) | 17 |  |  |
| 18 |  |  | Cắt, dán chữ VUI VẺ (tiết 2) | 18 |  |  |
| 19 |  |  | Ôn tập chủ đề: Cắt, dán chữ cái đơn giản (tiết 1) | 19 |  |  |
| 20 |  |  | Ôn tập chủ đề: Cắt, dán chữ cái đơn giản (tiết 2) | 20 |  |  |
| 21 |  |  | Đan nong mốt (tiết 1) | 21 |  |  |
| 22 |  |  | Đan nong mốt (tiết 2) | 22 |  |  |
| 23 |  |  | Đan nong đôi (tiết 1) | 23 |  |  |
| 24 |  |  | Đan nong đôi (tiết 2) | 24 |  |  |
| 25 |  |  | Làm lọ hoa gắn tường (tiết 1) | 25 |  |  |
| 26 |  |  | Làm lọ hoa gắn tường (tiết 2) | 26 |  |  |
| 27 |  |  | Làm lọ hoa gắn tường (tiết 3) | 27 |  |  |
| 28 |  |  | Làm đồng hồ để bàn (tiết 1) | 28 |  |  |
| 29 |  |  | Làm đồng hồ để bàn (tiết 2) | 29 |  |  |
| 30 |  |  | Làm đồng hồ để bàn (tiết 3) | 30 |  |  |
| 31 |  |  | Làm quạt giấy tròn (tiết 1) | 31 |  |  |
| 32 |  |  | Làm quạt giấy tròn (tiết 2) | 32 |  |  |
| 33 |  |  | Làm quạt giấy tròn (tiết 3) | 33 |  |  |
| 34 |  |  | Ôn tập chủ đề: Đan nan và Làm đồ chơi đơn giản (tiết 1) | 34 |  |  |
| 35 |  |  | Ôn tập chủ đề: Đan nan và Làm đồ chơi đơn giản (tiết 2) | 35 |  |  |

**7.** **Môn Mỹ Thuật**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | | **Ghi chú** |
| Chủ đề/  Mạch nội dung | Tên bài học | | Tiết học/  thời lượng |  |  |
| 1 |  |  | CĐ 1: Những chữ cái đáng yêu-tiết 1 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | CĐ 1: Những chữ cái đáng yêu -tiết 2 | 2 |  |  |
| 3 |  |  | CĐ 2: Mặt nạ con thú -tiết 1 | 3 |  |  |
| 4 |  |  | CĐ 2: Mặt nạ con thú -tiết 2 | 4 |  |  |
| 5 |  |  | CĐ 2: Mặt nạ con thú -tiết 3 | 5 |  |  |
| 6 |  |  | CĐ 3: Con vật quen thuộc -tiết 1 | 6 |  |  |
| 7 |  |  | CĐ 3: Con vật quen thuộc -tiết 2 | 7 |  |  |
| 8 |  |  | CĐ 4: Chân dung biểu cảm -tiết 1 | 8 |  |  |
| 9 |  |  | CĐ 4: Chân dung biểu cảm -tiết 2 | 9 |  |  |
| 10 |  |  | CĐ 5: Tạo hình tự do và trang trí bằng nét -tiết 1 | 10 |  |  |
| 11 |  |  | CĐ 5: Tạo hình tự do và trang trí bằng nét -tiết 2 | 11 |  |  |
| 12 |  |  | CĐ 6: Bốn mùa -tiết1 | 12 |  |  |
| 13 |  |  | CĐ 6: Bốn mùa -tiết 2 | 13 |  |  |
| 14 |  |  | CĐ 6: Bốn mùa -tiết 3 | 14 |  |  |
| 15 |  |  | CĐ 7: Lễ hội quê em - tiết 1 | 15 |  |  |
| 16 |  |  | CĐ 7:Lễ hội quê em -tiết 2 | 16 |  |  |
| 17 |  |  | CĐ 7: Lễ hội quê em -tiết 3 | 17 |  |  |
| 18 |  |  | CĐ 7: Lễ hội quê em -tiết 4 | 18 |  |  |
| 19 |  |  | CĐ 8: Trái cây bốn mùa -tiết 1 | 19 |  |  |
| 20 |  |  | CĐ 8: Trái cây bốn mùa -tiết 2 | 20 |  |  |
| 21 |  |  | CĐ 8: Trái cây bốn mùa -tiết 3 | 21 |  |  |
| 22 |  |  | CĐ 9: Bưu thiếp tặng Mẹ và cô -tiết 1 | 22 |  |  |
| 23 |  |  | CĐ 9: Bưu thiếp tặng Mẹ và cô-tiết 2 | 23 |  |  |
| 24 |  |  | CĐ 10: Cửa hàng gốm sứ -tiết 1 | 24 |  |  |
| 25 |  |  | CĐ 10: Cửa hàng gốm sứ -tiết 2 | 25 |  |  |
| 26 |  |  | CĐ 10: Cửa hàng gốm sứ -tiết 3 | 26 |  |  |
| 27 |  |  | CĐ 11: Tìm hiểu tranh theo chủ đề “ vẻ đẹp cuộc sống”-t1 | 27 |  |  |
| 28 |  |  | CĐ 11: Tìm hiểu tranh theo chủ đề “ vẻ đẹp cuộc sống”-t2 | 28 |  |  |
| 29 |  |  | CĐ 11: Tìm hiểu tranh theo chủ đề “ vẻ đẹp cuộc sống”-t3 | 29 |  |  |
| 30 |  |  | CĐ 12: Trang phục của em- tiết 1 | 30 |  |  |
| 31 |  |  | CĐ 12: Trang phục của em -tiết 2 | 31 |  |  |
| 32 |  |  | CĐ 12: Trang phục của em -tiết 3 | 32 |  |  |
| 33 |  |  | CĐ 13: Câu chuyện em yêu thích -tiết1 | 33 |  |  |
| 34 |  |  | CĐ 13: Câu chuyện em yêu thích-tiết 2 | 34 |  |  |
| 35 |  |  | CĐ 13: Câu chuyện em yêu thích -tiết 3 | 35 |  |  |

**8. Môn Âm nhạc**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | | **Tên bài học** | | **Tiết học/ thời**  **lượng** |  |  |
| **1** |  | |  | Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (Lời 1) | 1 |  |  |
| **2** |  | |  | Học hát : Bài Quốc ca Việt Nam (Lời 2) | 2 |  |  |
| **3** |  | |  | Học hát: Bài ca đi học (lời 1) | 3 |  |  |
| **4** |  | |  | Học hát: Bài ca đi học (lời 2) | 4 |  |  |
| **5** |  | |  | Học hát: Bài Đếm sao | 5 |  |  |
| **6** |  | | Ôn tập bài hát: Đếm sao, Trò chơi âm nhạc | | 6 |  |  |
| **7** |  | | Học hát: Bài Gà gáy | | 7 |  |  |
| **8** |  | | Ôn tập bài hát: Gà gáy | | 8 |  |  |
| **9** |  | | Ôn tập 3 BH: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy | | 9 |  |  |
| **10** |  | | Học hát: Bài Lớp chúng ta đoàn kết | | 10 |  |  |
| **11** |  | | Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết | | 11 |  |  |
| **12** |  | | Học hát: Bài Con chim non | | 12 |  |  |
| **13** |  | | Ôn tập bài hát: Con chim non | | 13 |  |  |
| **14** |  | | Học hát:Bài Ngày mùa vui (Lời 1) | | 14 |  |  |
| **15** |  | | Học hát: Bài Ngày mùa vui (Lời 2), Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc | | 15 | Không dạy hoạt động : Nghe nhạc |  |
| **16** |  | | Kể chuyện âm nhạc: Cá Heo với âm nhạc, giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi. | | 16 |  |  |
| **17** |  | | Ôn tập 3 BH: Lớp chúng ta đoàn kết, Con chim non, Ngày mùa vui | | 17 |  |  |
| **18** |  | | Tập biểu diễn các bài hát đã học: | | 18 | Thay bằng tập biểu diễn các bài đã học |  |
| **19** |  | | Học hát: Bài Em yêu trường em (lời 1) | | 19 |  |  |
| **20** |  | | Học hát: Bài Em yêu trường em (lời 2),Ôn tập tên nốt nhạc | | 20 |  |  |
| **21** |  | | Học hát: Bài Cùng múa hát dưới trăng | | 21 |  |  |
| **22** |  | | Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng, Giới thiệu khuông nhạc và viết khóa son | | 22 | Không dạy hoạt động tập biểu diễn |  |
| **23** |  | | Giới thiệu một số hình nốt nhạc | | 23 |  |  |
| **24** | | |  | Ôn tập 2 BH: Em yêu trường em, cùng múa hát dưới trăng, tập nhận biết tên một số nốt nhạc trên khuông | | 24 |  |  |
| **25** | | |  | Học hát: Bài Chị Ong nâu và em bé | | 25 |  |  |
| **26** | | |  | Ôn tập bài hát: Chị Ong nâu và em bé, Nghe nhạc | | 26 |  |  |
| **27** | | |  | Học hát: Bài Tiếng hát bạn bè mình | | 27 |  |  |
| **28** | | |  | Ôn tập BH: Tiếng hát bạn bè mình, Tập kẻ khuông nhạc và viết khóa son | | 28 |  |  |
| **29** | | |  | Tập viết các nốt nhạc trên khuông | | 29 |  |  |
| **30** | | |  | Kể chuyện âm nhạc: Chàng Oóc - phê và cây đàn Lia | | 30 |  |  |
| **31** | | |  | Ôn tập 2 bài hát: Chị Ong nâu và em bé, tiếng hát bạn bè mình, Ôn tập các nốt nhạc | | 31 |  |  |
| **32** | | |  | Học hát tự chọn: Bài Sen hồng. | | 32 | Dành cho địa phương tự chọn bài hát cho phù hợp |  |
| **33** | | |  | Ôn tập các nốt nhạc, tập biểu diễn các bài hát | | 33 | Không dạy nội dung 3: nghe nhạc |  |
| **34** | | |  | Ôn tập một số bài hát đã học | | 34 | Thay bằng tập biểu diễn |  |
| **35** | | |  | Tập biểu diễn | | 35 | Thay bằng tập biểu diễn |  |

**8.Môn Tiếng Anh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh bổ sung** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/ thời lượng** |
| Tuần 1,  Tháng 9 | Greeting | Unit 1: Hello - Lesson 1:1,2,3 | 1 tiết |  |
| Greeting | Unit 1: Hello Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 2,  Tháng 9 | Name | Unit 1: Hello  Lesson 3: 4,5,6 | 1 tiết |  |
| Name | Unit 2: What’s your name?  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 3,  Tháng 9 | Friends | Unit 2: What’s your name?  Lesson 2:1,2,3 | 1 tiết |  |
| Friends | Unit 2: What’s your name?  Lesson 3:1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 4.  Tháng 9 | Age | Unit 3: This is Tony  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Age | Unit 3: This is Tony  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 5,  Tháng 10 | Friends | Unit 3: This is Tony  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Friends | Unit 4: How old are you?  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 6,  Tháng 10 | Friends | Unit 4: How old are you?  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit 4: How old are you?  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 7,  Tháng 10 | Friends | Unit 5: Are they your friends?  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit 5: Are they your friends?  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 8,  Tháng 10 | Revision | Unit 5: Are they your friends?  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Review 1 | 1 tiết |  |
| Tuần 9,  Tháng 11 | Revision | Short story 1 | 1 tiết |  |
|  | Unit 6: Stand up !  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 10,  Tháng 11 | Instructions | Unit 6: Stand up !  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit 6: Stand up !  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 11,  Tháng 11 | School facilities | Unit 7: That’s my school  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit 7: That’s my school  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 12,  Tháng 11 | School facilities | Unit 7: That’s my school  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit 8: This is my pen  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 13,  Tháng 11,12 | School things | Unit 8: This is my pen  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit 8: This is my pen  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 14,  Tháng 12 | Colours | Unit 9: What colour is it?  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit 9: What colour is it?  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit 10: What do you do at breaktime?  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 16, Tháng 12 | Activities | Unit 10: What do you do at breaktime?  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit 10: What do you do at breaktime?  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 17,Tháng 12 | Revision | Review 2 | 1 tiết |  |
|  | Short story 2 | 1 tiết |  |
| Tuần 18, Tháng 1 - 2022 | Revision | Test ( Kiem tra cuoi ky 1) | 1 tiết |  |
| Tuần 19, Tháng 1 | Me and my Famiy | Unit 11: This is my family  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit 11: This is my family  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 20, Tháng 1 | Me and my Famiy | Unit 11: This is my family  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit 12: This is my house  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 21, Tháng 1 | My house | Unit 12: This is my house  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit 12: This is my house  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 22, Tháng 2 | Locations | Unit 13: Where’s my book?  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit 13: Where’s my book?  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 23, Tháng 2 | Locations | Unit 13: Where’s my book?  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Things in the room | Unit14: Are there any posters in the room?  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 24, Tháng 2 | Things in the room | Unit14: Are there any posters in the room?  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit14: Are there any posters in the room?  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 25, Tháng 2, 3 | Toys | Unit15: Do you have any toys?  Lesson 1:1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Unit15: Do you have any toys?  Lesson 2:1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 26, Tháng 3 | Toys | Unit15: Do you have any toys?  Lesson 3:1,2,3 | 1 tiết |  |
|  |  | Review 3 | 1 tiết |  |
| Tuần 27, Tháng 3 | Revision | Short Story 3 | 1 tiết |  |
|  | Pets | Unit16: Do you have any pets?  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 28, Tháng 3 | Pets | Unit16: Do you have any pets?  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Pets | Unit16: Do you have any pets?  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 29, Tháng 3,4 | Toys and Pets | Unit17: What toys do you like?  Lesson1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  |  | Unit17: What toys do you like?  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 30, Tháng 4 | Toys and Pets | Unit17: What toys do you like?  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Action in progress | Unit18: What are you doing?  Lesson1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 31, Tháng 4 | Action in progress | Unit18: What are you doing?  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  |  | Unit18: What are you doing?  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 32, Tháng 4 | Weather | Unit19: They’re in the park  Lesson1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Weather | Unit19: They’re in the park  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 33, Tháng 4,5 | Weather | Unit19: They’re in the park  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Places | Unit 20: Where’s Sapa ?  Lesson 1: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 34, Tháng 5 | Places | Unit 20: Where’s Sapa ?  Lesson 2: 1,2,3 | 1 tiết |  |
|  | Places | Unit 20: Where’s Sapa ?  Lesson 3: 1,2,3 | 1 tiết |  |
| Tuần 35, Tháng 5 | Revision | Review 4 | 1 tiết |  |
|  |  | Test ( Kiem tra cuoi ky 2) | 1 tiết |  |

**4. Đối với khối lớp 4:** Tổ chức dạy học 7 buổi/ tuần

**a. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học  
và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần  
Năm học 2021 – 2022 đối với khối lớp 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 1** (Từ 06/9 đến hết 11/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 6/9 | 7/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 | 11/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| **TUẦN 2** (Từ 13/9 đến hết 18/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 3** (Từ 20/9 đến hết 25/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 4** (Từ 27/9 đến hết 02/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 5** (Từ 04/10 đến hết 09/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 6** (Từ 11/10 đến hết 16/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 7** (Từ 18/10 đến hết 23/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 8** (Từ 25/10 đến hết 30/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 9** (Từ 01/11 đến hết 06/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 10** (Từ 08/11 đến hết 13/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 11** (Từ 15/11 đến hết 20/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Nghỉ thứ 7, ngày 20/11(tuần 7 – 4 tiết)  Dạy 1 tiết vào buổi sáng ngày học tăng, 1 tiết vào chiều thứ năm. |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 12** (Từ 22/11 đến hết 27/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  | Dạy bù 2 tiết của thứ bảy tuần 11:  Dạy 1 tiết vào buổi sáng ngày học tăng, 1 tiết vào chiều thứ năm. |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 13** (Từ 29/11 đến hết 04/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 14** (Từ 06/12 đến hết 11/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 15** (Từ 13/12 đến hết 18/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 16** (Từ 20/12 đến hết 25/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Sáng thứ 4 tuần 16, SHTT 22/12. Lớp 4A4 chuyển lịch buổi sáng thứ 4 sang sáng thứ ba.  Thứ 5 tuần 16 dạy bù tiết 1 ngày thứ 7 tuần 17(nghỉ bù Tết DL) |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 17** (Từ 27/12 đến hết 01/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 1/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  | Thứ 7 tuần 17, nghỉ Tết DL  (4 tiết )  Dạy bù:  Tiết 2: Thứ 2  Tiết 3: Ngày dạy dãn buổi.  Tiết 4: Thứ 5 |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 18** (Từ 03/1 đến hết 08/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 19** (Từ 10/1 đến hết 15/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  | Nghỉ thứ bảy tuần 19- Nếu tổ chức cho HS đi trải nghiệm (4 tiết)  Dạy 1 tiết vào buổi sáng ngày học tăng, 1 tiết vào chiều thứ năm. |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 20** (Từ 17/1 đến hết 22/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  | Dạy bù tuần 19 (2 tiết)  Dạy 1 tiết vào buổi sáng ngày học tăng, 1 tiết vào chiều thứ năm. |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 21** (Từ 24/1 đến hết 29/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 24/1 | 25/1 | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 29/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 22** (Từ 07/2 đến hết 12/2) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 23** (Từ 14/2 đến hết 19/2) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 14/2 | 15/2 | 16/2 | 17/2 | 18/2 | 19/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 24** (Từ 21/2 đến hết 26/2) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 25** (Từ 28/2 đến hết 05/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 28/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 26** (Từ 07/3 đến hết 12/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 7/3 | 8/3 | 9/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 27** (Từ 14/3 đến hết 19/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 14/3 | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 28** (Từ 21/3 đến hết 26/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 29** (Từ 28/3 đến hết 02/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 28/3 | 29/3 | 30/3 | 31/3 | 1/4 | 2/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 30** (Từ 04/4 đến hết 09/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 7/4 | 8/4 | 9/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  | Dạy bù thứ 2 tuần 31(nghỉ 10/3)  Tiết 1: Thứ 5  Tiết 2: buổi học giãn |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 31** (Từ 11/4 đến hết 16/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 11/4 | 12/4 | 13/4 | 14/4 | 15/4 | 16/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  | Thứ 2 nghỉ 10/3:  (4 tiết )  Dạy tiết 1, 2 ở tuần 30.  Tiết 3: buổi học giãn;  Tiết 4: Thứ 5 |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 32** (Từ 18/4 đến hết 23/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 18/4 | 19/4 | 20/4 | 21/4 | 22/4 | 23/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  | Dạy bù tiết 1,2 ngày thứ 5 tuần 33(nghỉ 30/4)  Tiết 1: dạy vào buổi học giãn;  Tiết 2: Dạy T5 |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 33** (Từ 25/4 đến hết 30/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 25/4 | 26/4 | 27/4 | 28/4 | 29/4 | 30/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  | Thứ 5 tuần 33 nghỉ bù 30/4:  Đã dạy bù 2 tiết ở tuần 32,  Tiết 3: Buổi học giãn  Tiết 4: Thứ 4;  Lớp 4A5 chuyển lịch học sáng thứ 5 sang sáng thứ 3. |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 34** (Từ 02/5 đến hết 07/5) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/5 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3,4a1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  | Thứ 6 Tuần 33:  Nghỉ bù 1/5 (8 tiết )  Tiết 1,2: Thứ 2  Tiết 3,1: Thứ 3  Tiết 2: Thứ 4  Tiết 3: Thứ 5  Tiết 4: Thứ 6  Tiết 5: Thứ 7 |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 35** (Từ 09/5 đến hết 14/5) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 9/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | 14/5 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 4A2 | 4A3, 4A1 | 4A4 | 4A5 | 4A6 |  |  |
| 1 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 |  |  |  |  |  | KNS |  |
| Chiều | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |  |
| 5 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  | KNS |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **KNS: học 1 tiết vào sáng thứ 7 và 1 tiết vào tiết cuối cùng của những hôm học cả ngày** | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tổng hợp** | | | |
| **TT** | **Nội dung** | **Số lượng tiết học** | **Ghi chú** |
| 1 | Tiếng Việt | 280 |  |
| 2 | Toán | 175 |  |
| 3 | Đạo đức | 35 |  |
| 4 | Khoa học | 70 |  |
| 5 | Lịch sử - Địa lí | 70 |  |
| 6 | Thể dục | 70 |  |
| 7 | Âm nhạc | 35 |  |
| 8 | Mỹ thuật | 35 |  |
| 9 | Kĩ thuật | 35 |  |
| 10 | HĐTT | 70 | Gồm SH dưới cờ và SH lớp |
| 11 | Tự chọn(TA) | 140 | Gồm 2 tiết theo đề án của BGD và 2 tiết theo đề án Victoria |
| 12 | Giáo dục KNS | 70 |  |

b) **Kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục lớp 4**

**Năm học 2021-2022**

**1. TIẾNG VIỆT 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** | **Thương người như thể thương thân**                                    **Thương người như thể thương thân** | Tập đọc: | Dế mèn bênh vực kẻ yếu | 1 | Không hỏi ý 2 câu hỏi 4 |  |
| Tập đọc: | Mẹ ốm | 2 |  |  |
| Chính tả: | Dế mèn bênh vực kẻ yếu | 1 |  |  |
| Kể chuyện: | Sự tích Hồ Ba bể | 1 |  |  |
| TLV: | Thế nào là kể chuyện? | 1 |  |  |
| TLV: | Nhân vật trong truyện | 2 |  |  |
| LTVC: | Cấu tạo của tiếng | 1 |  |  |
| LTVC: | Luyện tập về cấu tạo của tiếng | 2 |  |  |
| **2** | Tập đọc: | Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp) | 3 |  |  |
| Tập đọc: | Truyện cổ nước mình | 4 |  |  |
| Chính tả: | Mười năm cõng bạn đi học | 2 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 2 |  |  |
| TLV: | Kể lại hành động của nhân vật | 3 |  |  |
| TLV: | Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện | 4 |  |  |
| LTVC: | MRVT:Nhân hậu- Đoàn kết | 3 | Không làm bài tập 4 |  |
| LTVC: | Dấu hai chấm | 4 |  |  |
| **3** | Tập đọc: | Thư thăm bạn | 5 |  |  |
| Tập đọc: | Người ăn xin | 6 |  |  |
| Chính tả: | Cháu nghe câu chuyện của bà | 3 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 3 |  |  |
| TLV: | Kể lại ý nghĩ, lời nói của của nhân vật | 5 |  |  |
| TLV: | Viết thư | 6 |  |  |
| LTVC: | Từ đơn và từ phức | 5 |  |  |
| LTVC: | MRVT: Nhân hâu- Đoàn kết | 6 |  |  |
| **4** | **Măng mọc thẳng** | Tập đọc: | Một người chính trực | 7 |  |  |
| Tập đọc: | Tre Việt Nam | 8 |  |  |
| Chính tả: | Truyện cổ nước mình | 4 |  |  |
| Kể chuyện: | Một nhà thơ chân chính | 4 |  |  |
| TLV: | Cốt truyện | 7 |  |  |
| TLV: | Luyện tập xây dựng cốt truyện | 8 |  |  |
| LTVC: | Từ ghép và từ láy | 7 |  |  |
| LTVC: | Luyện tập về từ ghép và từ láy | 8 | Bài 2: Chỉ tìm 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp, nghĩa phân loại. |  |
| **5** | Tập đọc: | Những hạt thóc giống | 9 |  |  |
| Tập đọc: | Gà Trống và Cáo | 10 | TH: ANQP (Phải có tinh thần cảnh giác mới có thể phòng và tránh được nguy hiểm |  |
| Chính tả: | Những hạt thóc giống | 5 |  |  |
| Kể chuyện: | KC đã nghe đã đọc | 5 |  |  |
| TLV: | Viết thư ( KT viết) | 9 |  |  |
| TLV: | Đoạn văn trong bài văn kể chuyện | 10 |  |  |
| LTVC: | MRVT: Trung thực - Tự trọng | 9 |  |  |
| LTVC: | Danh từ | 10 | Không học danh từ chỉ khái niệm, đơn vị  Chỉ làm bài tập 1,2 ở phần nhận xét nhưng giảm bớt yêu cầu tìm danh từ chỉ khái niệm, chỉ đơn vị. |  |
| **6** | Tập đọc: | Nỗi dằn vặt của an- đrây- ca | 11 |  |  |
| Tập đọc: | Chị em tôi | 12 |  |  |
| Chính tả: | Người viết truyện thật thà | 6 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 6 |  |  |
| TLV: | Trả bài văn viết thư | 11 |  |  |
| TLV: | Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện | 12 |  |  |
| LTVC: | Danh từ chung và danh từ riêng | 11 |  |  |
| LTVC: | MRVT: Trung thực – Tự trọng | 12 |  |  |
| **7** | **Trên đôi cánh ước mơ**                                          **Trên đôi cánh ước mơ** | Tập đọc: | Trung thu độc lập | 13 | Tích hợp  ANQP |  |
| Tập đọc: | Ở Vương quốc Tương Lai | 14 | Không hỏi câu hỏi 3, câu hỏi 4. |  |
| Chính tả: | Gà Trống và Cáo | 7 |  |  |
| Kể chuyện: | Lời ước dưới trăng | 7 |  |  |
| TLV: | Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện | 13 |  |  |
| TLV: | Luyện tập phát triển câu chuyện | 14 |  |  |
| LTVC: | Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam | 13 |  |  |
| LTVC: | LT viết tên người, tên địa lý Việt Nam | 14 |  |  |
| **8** | Tập đọc: | Nếu chúng mình có phép lạ | 15 |  |  |
| Tập đọc: | Đôi giày ba ta màu xanh | 16 |  |  |
| Chính tả: | Trung thu độc lập | 8 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 8 |  |  |
| TLV: | Luyện tập phát triển câu chuyện | 15 | Không làm bài tập 1, 2. |  |
| TLV: | Luyện tập phát triển câu chuyện | 16 |  |  |
| LTVC: | Cách viết tên người, tên đia lý nước ngoài | 15 |  |  |
| LTVC: | Dấu ngoặc kép | 16 |  |  |
| **9** | Tập đọc: | Thưa chuyện với mẹ | 17 |  |  |
| Tập đọc: | Điều ước của vua Mi- đát | 18 |  |  |
| Chính tả: | Thợ rèn | 9 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 9 |  |  |
| TLV: | Luyện tập phát triển câu chuyện | 17 | Không dạy, thay bài Ôn tập |  |
| TLV: | Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân | 18 |  |  |
| LTVC: | MRVT: Ước mơ | 17 | Không làm bài tập 5 |  |
| LTVC: | Động từ | 18 |  |  |
| **10** | **Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I** | Tập đọc: | Ôn tập giữa HK I | 19 |  |  |
| Tập đọc: | Ôn tập giữa HK I | 20 |  |  |
| Chính tả: | Ôn tập giữa HK I | 10 |  |  |
| Kể chuyện: | Ôn tập giữa HK I | 10 |  |  |
| TLV: | Ôn tập giữa HK I | 19 |  |  |
| TLV: | Ôn tập giữa HK I | 20 |  |  |
| LTVC: | KT Định kì đọc | 19 |  |  |
| LTVC: | KT Định kì viết | 20 |  |  |
| **11** | **Có chí thì nên**                                          **Có chí thì nên** | Tập đọc: | Ông Trạng thả diều | 21 |  |  |
| Tập đọc: | Có chí thì nên | 22 |  |  |
| Chính tả: | Nếu chúng mình có phép lạ | 11 |  |  |
| Kể chuyện: | Bàn chân kì diệu | 11 |  |  |
| TLV: | Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân | 21 |  |  |
| TLV: | Mở bài trong bài văn kể chuyện | 22 | Không làm câu 3 phần LT |  |
| LTVC: | Luyện tập về động từ | 21 | Không làm bài tập 1 |  |
| LTVC: | Tính từ | 22 |  |  |
| **12** | Tập đọc: | Vua tàu thủy” Bạch thái Bưởi” | 23 |  |  |
| Tập đọc: | Vẽ trứng | 24 |  |  |
| Chính tả: | Người chiến sĩ giàu nghị lực | 12 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 12 |  |  |
| TLV: | Kết bài trong bài văn kể chuyện | 23 |  |  |
| TLV: | Kể chuyện ( kiểm tra viết) | 24 |  |  |
| LTVC: | MRVT: Ý chí - Nghị lực | 23 |  |  |
| LTVC: | Tính từ (tiếp) | 24 |  |  |
| **13** | Tập đọc: | Người tìm đường lên các vì sao | 25 |  |  |
| Tập đọc: | Văn hay chữ tốt | 26 |  |  |
| Chính tả: | Người tìm đường lên các vì sao | 13 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 13 | Không dạy, thay bài Ôn tập |  |
| TLV: | Trả bài văn kể chuyện | 25 |  |  |
| TLV: | Ôn tập văn kể chuyện | 26 |  |  |
| LTVC: | MRVT: Ý chí - Nghị lực | 25 |  |  |
| LTVC: | Câu hỏi và dấu chấm hỏi | 26 |  |  |
| **14** | **Tiếng sáo diều**                                                **Tiếng sáo diều** | Tập đọc: | Chú Đất Nung | 27 |  |  |
| Tập đọc: | Chú Đất Nung (tiếp) | 28 |  |  |
| Chính tả: | Chiếc áo búp bê | 14 |  |  |
| Kể chuyện: | Búp bê của ai? | 14 | Không hỏi câu 3 |  |
| TLV: | Thế nào là miêu tả ? | 27 |  |  |
| TLV: | Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật | 28 |  |  |
| LTVC: | Luyện tập về câu hỏi | 27 | Không làm bài tập 2 |  |
| LTVC: | Dùng câu hỏi vào mục đích khác | 28 |  |  |
| **15** | Tập đọc: | Cánh diều tuổi thơ | 29 |  |  |
| Tập đọc: | Tuổi Ngựa | 30 |  |  |
| Chính tả: | Cánh diều tuổi thơ | 15 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 15 |  |  |
| TLV: | Luyện tập miêu tả đồ vật | 29 |  |  |
| TLV: | Quan sát đồ vật | 30 |  |  |
| LTVC: | MRVT: Đồ chơi - Trò chơi | 29 |  |  |
| LTVC: | Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi | 30 |  |  |
| **16** | Tập đọc: | Kéo co | 31 |  |  |
| Tập đọc: | Trong quán ăn “Ba cá Bống” | 32 |  |  |
| Chính tả: | Nghe viết: Kéo co | 16 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 16 |  |  |
| TLV: | Luyện tập giới thiệu địa phương | 31 |  |  |
| TLV: | Luyện tập miêu tả đồ vật | 32 |  |  |
| LTVC: | MRVT: Đồ chơi - Trò chơi | 31 |  |  |
| LTVC: | Câu kể | 32 |  |  |
| **17** | Tập đọc: | Rất nhiều mặt trăng | 33 |  |  |
| Tập đọc: | Rất nhiều mặt trăng (tiếp) | 34 |  |  |
| Chính tả: | Mùa đông trên rẻo cao | 17 |  |  |
| Kể chuyện: | Một phát minh nho nhỏ | 17 |  |  |
| TLV: | Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật | 33 |  |  |
| TLV: | LT xây dựng đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật | 34 |  |  |
| LTVC: | Câu kể “ Ai làm gì ?” | 33 |  |  |
| LTVC: | Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? | 34 |  |  |
| **18** | **Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I** | Tập đọc: | Ôn tập cuối HK I | 35 |  |  |
| Tập đọc: | Ôn tập cuối HK I | 36 |  |  |
| Chính tả: | Ôn tập cuối HK I | 18 |  |  |
| Kể chuyện: | Ôn tập cuối HK I | 18 |  |  |
| TLV: | Ôn tập cuối HK I | 35 |  |  |
| TLV: | Ôn tập cuối HK I | 36 |  |  |
| LTVC: | Kiểm tra định kì đọc | 35 |  |  |
| LTVC: | Kiểm tra định kì viết | 36 |  |  |
| **19** | **Người ta là hoa đất**                                      **Người ta là hoa đất** | Tập đọc: | Bốn anh tài | 37 |  |  |
| Tập đọc: | Chuyện cổ tích về loài người | 38 |  |  |
| Chính tả: | Kim tự tháp Ai Cập | 19 |  |  |
| Kể chuyện: | Bác đánh cá và gã hung thần | 19 |  |  |
| TLV: | Luyện tập xây dựng MB trong bài văn miêu tả đồ vật | 37 |  |  |
| TLV: | Luyện tập xây dựng KB trong bài văn miêu tả đồ vật | 38 |  |  |
| LTVC: | Chủ ngữ trong câu kể “Ai làm gì” | 37 |  |  |
| LTVC: | MRVT: Tài năng | 38 |  |  |
| **20** | Tập đọc: | Bốn anh tài (tiếp) | 39 |  |  |
| Tập đọc: | Trống đồng Đông Sơn | 40 |  |  |
| Chính tả: | Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp | 20 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 20 |  |  |
| TLV: | Miêu tả đồ vật ( kiểm tra viết) | 39 |  |  |
| TLV: | Luyện tập giới thiệu địa phương | 40 |  |  |
| LTVC: | Luyện tập về câu kể Ai làm gì? | 39 |  |  |
| LTVC: | MRVT: Sức khỏe | 40 |  |  |
| **21** | Tập đọc: | Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa | 41 | Nêu được hình ảnh các nhà khoa học Việt Nam đã cống hiến trọn đời phục vụ Tổ Quốc |  |
| Tập đọc: | Bè xuôi sông La | 42 |  |  |
| Chính tả: | Chuyện cổ tích về loài người | 21 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 21 |  |  |
| TLV: | Trả bài văn miêu tả đồ vật | 41 |  |  |
| TLV: | Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối | 42 |  |  |
| LTVC: | Câu kể Ai thế nào? | 41 |  |  |
| LTVC: | Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? | 42 |  |  |
| **22** | **Vẻ đẹp muôn màu**                                **Vẻ đẹp muôn màu** | Tập đọc: | Sâù riêng | 43 |  |  |
| Tập đọc: | Chợ Tết | 44 |  |  |
| Chính tả: | N- V Sầu riêng | 22 |  |  |
| Kể chuyện: | Con vịt xấu xí | 22 |  |  |
| TLV: | Luyện tập quan sát cây cối | 43 |  |  |
| TLV: | Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối | 44 |  |  |
| LTVC: | Chủ ngữ trong câu kể " Ai thế nào?” | 43 |  |  |
| LTVC: | Mở rộng vốn từ: Cái đẹp | 44 |  |  |
| **23** | Tập đọc: | Hoa học trò | 45 |  |  |
| Tập đọc: | Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ | 46 |  |  |
| Chính tả: | Nhớ- viết: Chợ Tết | 23 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 23 |  |  |
| TLV: | Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối | 45 |  |  |
| TLV: | Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối | 46 |  |  |
| LTVC: | Dấu gạch ngang | 45 |  |  |
| LTVC: | Mở rộng vốn từ: Cái đẹp | 46 |  |  |
| **24** | Tập đọc: | Vẽ về cuộc sống an toàn | 47 |  |  |
| Tập đọc: | Đoàn thuyền đáng cá | 48 |  |  |
| Chính tả: | N- V: Họa sĩ Tô Ngọc Vân | 24 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 24 |  |  |
| TLV: | Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối | 47 |  |  |
| TLV: | Tóm tắt tin tức | 48 | Không dạy thay Ôn tập |  |
| LTVC: | Câu kể Ai là gì? | 47 |  |  |
| LTVC: | Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? | 48 |  |  |
| **25** | **Những người quả cảm**                                **Những người quả cảm** | Tập đọc: | Khuất phục tên cướp biển | 49 |  |  |
| Tập đọc: | Bài thơ về tiểu đội xe không kính | 50 |  |  |
| Chính tả: | N- V: Khuất phục tên cướp biển | 25 |  |  |
| Kể chuyện: | Những chú bé không chết | 25 |  |  |
| TLV: | Luyện tập tóm tắt tin tức | 49 | Không dạy thay Ôn tập |  |
| TLV: | Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối | 50 |  |  |
| LTVC: | Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? | 49 |  |  |
| LTVC: | Mở rộng vốn từ: Dũng cảm | 50 |  |  |
| **26** | Tập đọc: | Thắng biển | 51 |  |  |
| Tập đọc: | Ga- vrốt ngoài chiến lũy | 52 |  |  |
| Chính tả: | N- v: Thắng biển | 26 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 26 |  |  |
| TLV: | Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối | 51 |  |  |
| TLV: | Luyện tập miêu tả cây cối | 52 |  |  |
| LTVC: | Luyện tập về câu kể Ai là gì? | 51 |  |  |
| LTVC: | Mở rộng vốn từ: Dũng cảm | 52 |  |  |
| **27** | Tập đọc: | Dù sao trái đất vẫn quay! | 53 |  |  |
| Tập đọc: | Con sẻ | 54 |  |  |
| Chính tả: | Nhớ- viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính | 27 |  |  |
| Kể chuyện: | KC được chứng kiến hoặc tham gia | 27 | Không dạy, thay bài Ôn tập (Nêu được tấm gương chú bộ đội, công an quên mình cứu dân trong thiên tai hỏa hoạn) |  |
| TLV: | Miêu tả cây cối (KT Viết ) | 53 |  |  |
| TLV: | Trả bài văn miêu tả cây cối | 54 |  |  |
| LTVC: | Câu khiến | 53 |  |  |
| LTVC: | Cách đặt câu khiến | 54 |  |  |
| **28** | **Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II** | Tập đọc: | Ôn tập giữa HK II | 55 |  |  |
| Tập đọc: | Ôn tập giữa HK II | 56 |  |  |
| Chính tả: | Ôn tập giữa HK II | 28 |  |  |
| Kể chuyện: | Ôn tập giữa HK II | 28 |  |  |
| TLV: | Ôn tập giữa HK II | 55 |  |  |
| TLV: | Ôn tập giữa HK II | 56 |  |  |
| LTVC: | KT định kì đọc | 55 |  |  |
| LTVC: | KT Định kì viết | 56 |  |  |
| **29** | **Khám phá thế giới** | Tập đọc: | Đường đi Sa Pa | 57 |  |  |
| Tập đọc: | Trăng ơi... Từ đâu đến? | 58 |  |  |
| Chính tả: | N- v: Ai nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4... | 29 |  |  |
| Kể chuyện: | Đôi cánh của Ngựa Trắng | 29 |  |  |
| TLV: | Luyện tập tóm tắt tin tức | 57 | Không dạy, thay bài Ôn tập |  |
| TLV: | Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật | 58 |  |  |
| LTVC: | Mở rộng vốn từ: Du lịch- thám hiểm | 57 |  |  |
| LTVC: | Giữ phép lịch sự khi đặt bày tỏ yêu cầu, đề nghị | 58 |  |  |
| **30** | Tập đọc: | Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất | 59 |  |  |
| Tập đọc: | Dòng sông mặc áo | 60 |  |  |
| Chính tả: | Nhớ- viết: Đường đi Sa Pa | 30 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 31 |  |  |
| TLV: | Luyện tập quan sát con vật | 59 |  |  |
| TLV: | Điền vào giấy tờ in sẵn | 60 |  |  |
| LTVC: | Mở rộng vốn từ: Du lịch- thám hiểm | 59 |  |  |
| LTVC: | Câu cảm | 60 |  |  |
| **31** | Tập đọc: | Ăng - co Vát | 61 |  |  |
| Tập đọc: | Con chuồn chuồn nước | 62 |  |  |
| Chính tả: | N- v: Nghe lời chim nói | 31 |  |  |
| Kể chuyện: | KC được chứng kiến hoặc tham gia | 31 | Không dạy thay bài Ôn tập |  |
| TLV: | Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật | 61 |  |  |
| TLV: | Luyện tập miêu tả các bộ phận con vật |  |  |  |
| LTVC: | Thêm trạng ngữ cho câu | 61 |  |  |
| LTVC: | Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu | 62 |  |  |
| **32** | **Tình yêu cuộc sống**                                  **Tình yêu cuộc sống** | Tập đọc: | Vương quốc vắng nụ cười | 63 |  |  |
| Tập đọc: | Ngắm trăng, không đề | 64 |  |  |
| Chính tả: | N- v: Vương quốc vắng nụ cười | 32 |  |  |
| Kể chuyện: | Khát vọng sống | 32 |  |  |
| TLV: | Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật | 63 |  |  |
| TLV: | Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài miêu tả con vật | 64 |  |  |
| LTVC: | Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu | 63 |  |  |
| LTVC: | Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu | 64 | Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Luyện tập chỉ nêu yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ |  |
| **33** | Tập đọc: | Vương quốc vắng nụ cười( TT) | 65 |  |  |
| Tập đọc: | Con chim chiền chiện | 66 |  |  |
| Chính tả: | Nhớ- viết: Ngắm trăng, không đề | 33 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 33 |  |  |
| TLV: | Miêu tả con vật ( kiểm tra viết) | 65 |  |  |
| TLV: | Điền vào giấy tờ in sẵn | 66 |  |  |
| LTVC: | Mở rộng vốn từ: Lạc quan- Yêu đời | 65 |  |  |
| LTVC: | Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu | 66 | Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu hoặc têm trạng ngữ. |  |
| **34** | Tập đọc: | Tiếng cười là liều thuốc bổ | 67 |  |  |
| Tập đọc: | Ăn mầm đá | 68 |  |  |
| Chính tả: | Nghe viết: Nói ngược | 34 |  |  |
| Kể chuyện: | KC được chứng kiến hoặc tham gia | 34 |  |  |
| TLV: | Trả bài văn miêu tả con vật | 67 |  |  |
| TLV: | Điền vào giấy tờ in sẵn | 68 |  |  |
| LTVC: | Mở rộng vốn từ: Lạc quan- Yêu đời | 67 |  |  |
| LTVC: | Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu | 68 | Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ. |  |
| **35** | **Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II** | Tập đọc: | Ôn tập cuối HK II | 69 |  |  |
| Tập đọc: | Ôn tập cuối HK II | 70 |  |  |
| Chính tả: | Ôn tập cuối HK II | 35 |  |  |
| Kể chuyện: | Ôn tập cuối HK II | 35 |  |  |
| TLV: | Ôn tập cuối HK II | 69 |  |  |
| TLV: | Ôn tập cuối HK II | 70 |  |  |
| LTVC: | KT định kì đọc | 69 |  |  |
| LTVC: | KT định kì viết | 70 |  |  |

**2. MÔN TOÁN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | | Ghi chú |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| 1 | Sốtự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng | Ôn tập các số đến 100000 | 1 |  |  |
| Ôn tập các số đến 100000 (tiếp) | 2 |  |  |
| Ôn tập các số đến 100000 (tiếp) | 3 |  |  |
| Biểu thức có chứa một chữ | 4 | Bài 3 ý b: Chỉ tính giá trị với hai trường hợp của n. |  |
| Luyện tập | 5 | Bài 1: Mỗi ý làm một trường hợp. |  |
| 2 | Các số có sáu chữ số | 6 |  |  |
| Luyện tập | 7 |  |  |
| Hàng và lớp | 8 | Bài 2: Làm 3 trong 5 số. |  |
| So sánh các số có nhiều chữ số | 9 |  |  |
| Triệu và lớp triệu | 10 |  |  |
| 3 | Triệu và lớp triệu (Tiếp ) | 11 |  |  |
| Luyện tập | 12 |  |  |
| Luyện tập | 13 |  |  |
| Dãy số tự nhiên | 14 |  |  |
| Viết số tự nhiên trong hệ thập phân.. | 15 |  |  |
| 4 | So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên | 16 |  |  |
| Luyện tập | 17 |  |  |
| Yến - tạ - tấn | 18 | Bài 2, cột 2: Làm 5 trong 10 ý. |  |
| Bảng đơn vị đo khối lượng | 19 |  |  |
| Giây - thế kỉ | 20 | Bài tập 1: Không làm (7 phút = … ;  9 thế kỉ =… ; 1/5 thế kỉ = … |  |
| 5 | Luyện tập | 21 |  |  |
| Tìm số trung bình cộng | 22 |  |  |
| Luyện tập | 23 |  |  |
| Biểu đồ | 24 |  |  |
| Biểu đồ ( tiếp theo) | 25 |  |  |
| 6 | Luyện tập | 26 |  |  |
| Luyện tập chung | 27 |  |  |
| Luyện tập chung | 28 | Không làm bài tập 2. |  |
| Phép cộng và phép trừ | Phép cộng | 29 |  |  |
| Phép trừ | 30 |  |  |
| 7 | Luyện tập | 31 |  |  |
| Biểu thức có chứa hai chữ | 32 |  |  |
| Tính chất giao hoán của phép cộng | 33 |  |  |
| Biểu thức có chứa ba chữ | 34 |  |  |
| Tính chất kết hợp của phép cộng | 35 |  |  |
| 8 | Luyện tập | 36 |  |  |
| Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai… | 37 |  |  |
| Luyện tập | 38 |  |  |
| Góc nhọn, góc tù, góc bẹt | 39 |  |  |
| Hai đường thẳng vuông góc | 40 |  |  |
| 9 | Hai đường thẳng song song | 41 |  |  |
| Vẽ hai đường thẳng vuông góc | 42 |  |  |
| Vẽ hai đường thẳng song song | 43 |  |  |
| Thực hành vẽ hình chữ nhật | 44 | Không làm bài tập 2 |  |
| Thực hành vẽ hình vuông | 45 | Không làm bài tập 2 |  |
| 10 | Luyện tập | 46 |  |  |
| Luyện tập chung | 47 |  |  |
| Kiểm tra định kì giữa kì 1 | 48 |  |  |
| Nhân với số có một chữ số | 49 |  |  |
| Tính chất giao hoán của phép nhân | 50 |  |  |
| 11 | Nhân với 10,100,1000. Chia cho 10,100,.. | 51 |  |  |
| Tính chất kết hợp của phép nhân | 52 |  |  |
| Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 | 53 |  |  |
| Đề - xi - mét vuông | 54 |  |  |
| Mét vuông | 55 |  |  |
| 12 | Nhân một số với một tổng | 56 |  |  |
| Nhân một số với một hiệu | 57 |  |  |
| Luyện tập | 58 |  |  |
| Nhân với số có hai chữ số | 59 |  |  |
| Luyện tập | 60 |  |  |
| 13 | Giới thiệu nhân nhẩm hai chữ số với 11 | 61 |  |  |
| Nhân với số có ba chữ số | 62 |  |  |
| Nhân với số có ba chữ số(tiếp) | 63 |  |  |
| Luyện tập | 64 |  |  |
| Luyện tập chung | 65 |  |  |
| 14 | Chia một tổng cho một số | 66 |  |  |
| Chia một số có một chữ số | 67 |  |  |
| Luyện tập | 68 |  |  |
| Chia một số cho một tích | 69 |  |  |
| Chia một tích cho một số | 70 |  |  |
| 15 | Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 | 71 |  |  |
| Chia cho số có hai chữ số | 72 | Không làm bài tập 1 (c). |  |
| Chia cho số có hai chữ số (tiếp) | 73 |  |  |
| Luyện tập | 74 |  |  |
| Chia cho số có hai chữ số (tiếp) | 75 |  |  |
| 16 | Luyện tập | 76 | Không làm cột b bài tập 1, 2, 3. |  |
| Thương có chữ số 0 | 77 |  |  |
| Chia cho số có ba chữ số | 78 | Không làm bài 1(ý a), 2,3 |  |
| Luyện tập | 79 | Không làm bài 1(ý b), 3 |  |
| Chia cho số có ba chữ số (tiếp) | 80 | Không làm bài tập 2, 3. |  |
| 17 | Luyện tập | 81 |  |  |
| Luyện tập chung | 82 |  |  |
| Dấu hiệu chia hết cho 2 | 83 |  |  |
| Dấu hiệu chia hết cho 5 | 84 |  |  |
| Luyện tập | 85 |  |  |
| 18 | Dấu hiệu chia hết cho 9 | 86 |  |  |
| Dấu hiệu chia hết cho 3 | 87 |  |  |
| Luyện tập | 88 |  |  |
| Luyện tập chung | 89 |  |  |
| Kiểm tra định kì cuối học kì 1 | 90 |  |  |
| 19 | Ki - lô - mét vuông | 91 | Cập nhật thông tin diện tích thủ đô Hà Nội (Năm 2009) trên mạng: 3 324,92km2) |  |
| Luyện tập | 92 |  |
| Hình bình hành | 93 |  |  |
| Diện tích hình bình hành | 94 |  |  |
| Luyện tập | 95 |  |  |
| 20 | Phân số | 96 |  |  |
| Phân số và phép chia số tự nhiên | 97 |  |  |
| Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp) | 98 |  |  |
| Luyện tập | 99 |  |  |
| Phân số bằng nhau | 100 |  |  |
| 21 | Rút gọn phân số | 101 |  |  |
| Luyện tập | 102 |  |  |
| Quy đồng mẫu số các phân số | 103 |  |  |
| Quy đồng mẫu số các phân số(tiếp) | 104 | Không làm bài tập 1; ý c,d,e,g bài tập 2; 3. |  |
| Luyện tập | 105 |  |  |
| 22 | Luyện tập chung | 106 |  |  |
| So sánh hai phân số cùng mẫu số | 107 |  |  |
| Luyện tập | 108 |  |  |
| So sánh hai phân số khác mẫu số | 109 |  |  |
| Luyện tập | 110 |  |  |
| 23 | Luyện tập chung | 111 |  |  |
| Luyện tập chung | 112 |  |  |
| Phép cộng phân số ( Tiết 1) | 113 |  |  |
| Phép cộng phân số ( Tiết 2) | 114 |  |  |
| Luyện tập | 115 |  |  |
| 24 | Luyện tập | 116 |  |  |
| Phép trừ phân số ( Tiết 1) | 117 |  |  |
| Phép trừ phân số ( Tiết 2) | 118 |  |  |
| Luyện tập | 119 |  |  |
| Luyện tập chung | 120 |  |  |
| 25 | Phép nhân phân số | 121 |  |  |
| Luyện tập | 122 |  |  |
| Luyện tập | 123 |  |  |
| Tìm phân số của một số | 124 |  |  |
| Phép chia phân số | 125 |  |  |
| 26 | Luyện tập | 126 |  |  |
| Luyện tập | 127 |  |  |
| Luyện tập chung | 128 |  |  |
| Luyện tập chung | 129 |  |  |
| Luyện tập chung | 130 |  |  |
| 27 | Luyện tập chung | 131 |  |  |
| Kiểm tra GHK II | 132 |  |  |
| Hình thoi | 133 |  |  |
| Diện tích hình thoi | 134 |  |  |
| Luyện tập | 135 | Không làm ý b bài tập 1 |  |
| 28 | Luyện tập chung | 136 |  |  |
| Giới thiệu tỉ số | 137 |  |  |
| Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó | 138 |  |  |
| Luyện tập | 139 |  |  |
| Luyện tập | 140 |  |  |
| 29 | Luyện tập chung | 141 |  |  |
| Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó | 142 |  |  |
| Luyện tập | 143 |  |  |
| Luyện tập | 144 |  |  |
| Luyện tập chung | 145 |  |  |
| 30 | Luyện tập chung | 146 |  |  |
| Tỉ lệ bản đồ | 147 |  |  |
| Ứng dụng tỉ lệ bản đồ | 148 | Chỉ cần tìm ra kết quả, không cần trình bày lời giải |  |
| Ứng dụng tỉ lệ bản đồ | 149 |  |
| Thực hành | 150 | Không làm bài 1 |  |
| 31 | Thực hành | 151 |  |  |
| Ôn tập về số tự nhiên | 152 |  |  |
| Ôn tập về số tự nhiên ( Tiếp) | 153 |  |  |
| Ôn tập về số tự nhiên ( Tiếp) | 154 |  |  |
| Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên | 155 |  |  |
| 32 | Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp) | 156 |  |  |
| Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp) | 157 |  |  |
| Ôn tập về biểu đồ | 158 |  |  |
| Ôn tập về phân số | 159 |  |  |
| Ôn tập về các phép tính với phân số ( Tiếp) | 160 |  |  |
| 33 | Ôn tập về các phép tính với phân số ( Tiếp) | 161 |  |  |
| Ôn tập về các phép tính với phân số ( Tiếp) | 162 |  |  |
| Ôn tập về các phép tính với phân số ( Tiếp) | 163 |  |  |
| Ôn tập về đại lượng | 164 |  |  |
| Ôn tập về đại lượng ( Tiếp) | 165 |  |  |
| 34 | Ôn tập về đại lượng ( Tiếp) | 166 |  |  |
| Ôn tập về hình học | 167 |  |  |
| Ôn tập về hình học ( Tiếp) | 168 |  |  |
| Ôn tập về tìm số trung bình cộng | 169 |  |  |
| Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó | 170 |  |  |
| 35 | Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu của và tỉ số của hai số đó | 171 |  |  |
| Luyện tập chung | 172 |  |  |
| Luyện tập chung | 173 |  |  |
| Luyện tập chung | 174 |  |  |
| Kiểm tra định kì | 175 |  |  |

**3.MÔN ĐẠO ĐỨC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | | **Ghi chú** |
| Chủ đề/  Mạch nội dung | Tên bài học | | Tiết học/  thời lượng |  |
| 1 |  |  | Trung thực trong học tập | 1 | Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án *phân vân* trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: *tán thành, phân vân hay không tán thành* mà chỉ có hai phương án: *tán thành* và *không tán thành* |  |
| 2 |  |  | Trung thực trong học tập | 2 |  |
| 3 |  |  | Vượt khó trong học tập | 3 |  |  |
| 4 |  |  | Vượt khó trong học tập | 4 |  |  |
| 5 |  |  | Bày tỏ ý kiến | 5 |  |  |
| 6 |  |  | Bày tỏ ý kiến | 6 |  |  |
| 7 |  |  | Tiết kiệm tiền của | 7 | - Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án *phân vân* trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: *tán thành, phân vân hay không tán thành* mà chỉ có hai phương án: *tán thành* và *không tán thành.*  *-* Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu kho sưu tầm về một người bạn tiết kiệm tiền của; có thể cho học sinh kể những việc làm của mình để tiết kiệm tiền của. |  |
| 8 |  |  | Tiết kiệm tiền của | 8 |  |
| 9 |  |  | Tiết kiệm thời giờ | 9 | Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án *phân vân* trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: *tán thành, phân vân hay không tán thành* mà chỉ có hai phương án: *tán thành* và *không tán thành* |  |
| 10 |  |  | Tiết kiệm thời giờ | 10 |  |
| 11 |  |  | Thực hành kĩ năng giữa HK I | 11 |  |  |
| 12 |  |  | Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ | 12 |  |  |
| 13 |  |  | Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ | 13 |  |  |
| 14 |  |  | Biết ơn thầy giáo, cô giáo | 14 |  |  |
| 15 |  |  | Biết ơn thầy giáo, cô giáo | 15 |  |  |
| 16 |  |  | Yêu lao động | 16 | Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tấm gương lao động của các Anh hùng lao động; có thể cho học sinh kể về sự chăm chỉ lao động của mình hoặc của các bạn trong lớp, trong trường. |  |
| 17 |  |  | Yêu lao động | 17 |  |
| 18 |  |  | Thực hành kĩ năng cuối HK I | 18 |  |  |
| 19 |  |  | Kính trọng và biết ơn người lao động | 19 |  |  |
| 20 |  |  | Kính trọng và biết ơn người lao động | 20 |  |  |
| 21 |  |  | Lịch sự với mọi người | 21 |  |  |
| 22 |  |  | Lịch sự với mọi người | 22 |  |  |
| 23 |  |  | Giữ gìn các công trình công cộng | 23 | Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tấm gương giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng; có thể cho học sinh kể về sự chăm chỉ lao động của mình, của các bạn hoặc của dân địa phương trong việc bảo vệ các công trình công cộng. |  |
| 24 |  |  | Giữ gìn các công trình công cộng | 24 |  |
| 25 |  |  | Thực hành kĩ năng giữa HK II | 25 |  |  |
| 26 |  |  | Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo | 26 |  |  |
| 27 |  |  | Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo | 27 |  |  |
| 28 |  |  | Tôn trọng luật giao thông | 28 |  |  |
| 29 |  |  | Tôn trọng luật giao thông | 29 |  |  |
| 30 |  |  | Bảo vệ môi trường | 30 | Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án *phân vân* trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: *tán thành, phân vân hay không tán thành* mà chỉ có hai phương án: *tán thành* và *không tán thành* |  |
| 31 |  |  | Bảo vệ môi trường | 31 |  |
| 32 |  |  | Dành cho địa phương | 32 |  |  |
| 33 |  |  | Dành cho địa phương | 33 |  |  |
| 34 |  |  | Dành cho địa phương | 34 |  |  |
| 35 |  |  | Thực hành kĩ năng cuối HK II | 35 |  |  |

**4. MÔN KHOA HỌC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | **Ghi chú** |
| Chủ đề/  Mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học/  thời lượng |
| 1 |  | Bài 1. Con người cần gì để sống ? | 1 |  |  |
|  |  | Bài 2. Trao đổi chất ở người ? | 2 |  |  |
| 2 |  | Bài 3. Trao đổi chất ở người ( Tiếp ) | 3 |  |  |
|  |  | Bài 4: Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường. | 4 |  |  |
| 3 |  | Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo | 5 |  |  |
|  |  | Bài 6: Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ | 6 |  |  |
| 4 |  | Bài 7: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn? | 7 |  |  |
|  |  | Bài 8: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật ? | 8 |  |  |
| 5 | Con người và sưc khỏe | Bài 9: Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn | 9 |  |  |
|  |  | Bài 10: Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn | 10 |  |  |
| 6 |  | Bài 11: Một số cách bảo quản thức ăn | 11 |  |  |
|  |  | Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng | 12 | Tuỳ vùng miền mà giáo viên có thể chú trọng bệnh thiếu hay thừa chất dinh dưỡng. |  |
| 7 |  | Bài 13: Phòng bệnh béo phì | 13 | Tuỳ vùng miền mà giáo viên có thể chú trọng bệnh thiếu hay thừa chất dinh dưỡng. |  |
|  |  | Bài 14: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa | 14 |  |  |
| 8 | Con người và sưc khỏe | Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh ? | 15 |  |  |
|  |  | Bài 16: Ăn uống khi bị bệnh | 16 |  |  |
| 9 |  | Bài 17: Phòng tránh tai nạn đuối nước | 17 |  |  |
|  |  | Bài 18-19: Ôn tập: Con người và sức khỏe | 18 |  |  |
| 10 |  | Bài 18-19: Ôn tập: Con người và sức khỏe | 19 |  |  |
|  | Vật chất và năng lượng | Bài 20: Nước có những tính chất gì? | 20 | GV có thể lựa chọn một số thí nghiệm đơn giản, dễ làm, phù hợp với điều kiện thực tế của lớp học để yêu cầu HS làm thí nghiệm. |  |
| 11 |  | Bài 21: Ba thể của nước | 21 |  |  |
|  |  | Bài 22: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? | 22 |  |  |
| 12 |  | Bài 23: Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên | 23 |  |  |
|  |  | Bài 24: Nước cần cho sự sống | 24 |  |  |
| 13 |  | Bài 25: Nước bị ô nhiễm | 25 |  |  |
|  |  | Bài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm | 26 |  |  |
| 14 |  | Bài 27: Một số cách làm sạch nước | 27 |  |  |
|  | Vật chất và năng lượng | Bài 28: Bảo vệ nguồn nước | 28 | Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm. |  |
| 15 |  | Bài 29: Tiết kiệm nước | 29 | Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nguồn nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm. |  |
|  |  | Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí ? | 30 |  |  |
| 16 |  | Bài 31: Không khí có những tính chất gì ? | 31 |  |  |
|  |  | Bài 32: Không khí gồm những thành phần nào ? | 32 |  |  |
| 17 |  | Bài 33-34: Ôn tập và kiểm tra học kì I | 33 | Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm. |  |
|  |  | Bài 33-34: Ôn tập và kiểm tra học kì I | 34 |  |  |
| 18 |  | Bài 35: Không khí cần cho sự cháy | 35 |  |  |
|  |  | Bài 36: Không khí cần cho sự sống | 36 |  |  |
| 19 |  | Bài 37: Tại sao có gió? | 37 |  |  |
|  |  | Bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão | 38 |  |  |
| 20 |  | Bài 39: Không khí bị ô nhiễm | 39 |  |  |
|  | Vật chất và năng lượng | Bài 40: Bảo vệ bầu không khí trong sạch | 40 | Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không khí trong sạch. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm. |  |
| 21 |  | Bài 41: Âm thanh | 41 |  |  |
|  |  | Bài 42: Sự lan truyền âm thanh | 42 |  |  |
| 22 |  | Bài 43: Âm thanh trong cuộc sống | 43 |  |  |
|  |  | Bài 44: Âm thanh trong cuộc sống (tt) | 44 |  |  |
| 23 |  | Bài 45: Ánh sáng | 45 |  |  |
|  |  | Bài 46: Bóng tối | 46 |  |  |
| 24 |  | Bài 47: Ánh sáng cần cho sự sống | 47 |  |  |
|  |  | Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống (tt) | 48 |  |  |
| 25 |  | Bài 49: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt | 49 |  |  |
|  |  | Bài 50: Nóng lạnh và nhiệt độ | 50 |  |  |
| 26 |  | Bài 51: Nóng lạnh và nhiệt độ (tt) | 51 |  |  |
|  |  | Bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt | 52 |  |  |
| 27 |  | Bài 53: Các nguồn nhiệt | 53 |  |  |
|  |  | Bài 54: Nhiệt cần cho sự sống | 54 |  |  |
| 28 |  | Bài 55-56: Ôn tập: Vật chất và năng lượng | 55 |  |  |
|  |  | Bài 55-56: Ôn tập: Vật chất và năng lượng | 56 |  |  |
| 29 | Thực vật và động vật | Bài 57: Thực vật cần gì để sống? | 57 |  |  |
|  | Bài 58: Nhu cầu nước của thực vật | 58 |  |  |
| 30 | Bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật | 59 |  |  |
|  | Bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật | 60 |  |  |
| 31 |  | Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật | 61 |  |  |
|  |  | Bài 62: Động vật cần gì để sống? | 62 |  |  |
| 32 |  | Bài 63: Động vật ăn gì để sống ? | 63 |  |  |
|  |  | Bài 64: Trao đổi chất ở động vật | 64 |  |  |
| 33 |  | Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên | 65 |  |  |
|  |  | Bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên | 66 |  |  |
| 34 |  | Bài 67-68: Ôn tập: Thực vật và động vật | 67 |  |  |
|  |  | Bài 67-68: Ôn tập: Thực vật và động vật | 68 |  |  |
| 35 |  | Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm | 69 |  |  |
|  |  | Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm | 70 |  |  |

**5. MÔN LỊCH SỬ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung.** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** | **Phần mở đầu** |  | Môn Lịch sử và Địa lí | 1 |  |  |
| **2** |  | Làm quen với bản đồ(Tiếp) | 2 |  |  |
| **3** | **Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN)** |  | Nước Văn Lang | 3 |  |  |
| **4** |  | Nước Âu lạc | 4 |  |  |
| **5** | **Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938)** |  | Nước ta dưới ách đô hộ của bọn phong kiến phương Bắc | 5 |  |  |
| **6** |  | Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) | 6 |  |  |
| **7** |  | Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) | 7 |  |  |
| **8** |  | Ôn tập | 8 |  |  |
| **9** | **Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)** |  | Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân | 9 |  |  |
| **10** |  | Cuộc kháng chiến chóng quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) | 10 | Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một một số sự kiện về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất. |  |
| **11** | **Nước Đại Việt thời Lý (Từ ăn 1009 đến năm 1226)** |  | Nhà Lý dời đô ra Thăng Long | 11 |  |  |
| **12** |  | Chùa thời Lý | 12 |  |  |
| **13** |  | Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075- 1077) | 13 |  |  |
| **14** | **Nước Đại Việt thời Trần**  **(Từ năm 1226 đến năm 1400)** |  | Nhà Trần thành lập | 14 |  |  |
| **15** |  | Nhà Trần và việc đắp đê | 15 | Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm. |  |
| **16** |  | Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông | 16 |  |  |
| **17** |  | Ôn tập | 17 |  |  |
| **18** |  | Kiểm tra định kì | 18 |  |  |
| **19** |  | Nước ta cuối thời Trần | 19 |  |  |
| **20** | **Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê**  **(Thế kỉ XV)** |  | Chiến thắng Chi Lăng | 20 |  |  |
| **21** |  | Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước | 21 | Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Hồng Đức được soạn ở thời Hậu Lê. |  |
| **22** |  | Trường học thời Hậu Lê | 22 |  |  |
| **23** |  | Văn học và khoa học thời Hậu Lê | 23 |  |  |
| **24** |  | Ôn tập | 24 |  |  |
| **25** | **Nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII** |  | Trịnh - Nguyễn phân tranh | 25 |  |  |
| **26** |  | Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong | 26 |  |  |
| **27** |  | Thành thị ở thế kỉ XVI- XVII | 27 | Chỉ yêu cầu miêu tả vài nét về ba đô thị (cảnh buôn bán nhộn nhịp, phố phường, cư dân ngoại quốc). |  |
| **28** |  | Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) | 28 |  |  |
| **29** |  | Quang Trung đại phá quân thanh (Năm 1789) | 29 |  |  |
| **30** |  | Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung | 30 |  |  |
| **31** | **Buổi đầu thời Nguyễn**  **(Từ năm 1802 đến năm 1858)** |  | Nhà Nguyễn thành lập | 31 | Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Gia Long do Nhà Nguyễn ban hành. |  |
| **32** |  | Kinh thành Huế | 32 |  |  |
| **33** |  | Tổng kết | 33 |  |  |
| **34** |  | Ôn tập học kì II | 34 |  |  |
| **35** |  | Kiểm tra định kì | 35 |  |  |

**6. MÔN ĐỊA LÍ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** | **Phần mở đầu** |  | Làm quen với bản đồ | 1 |  |  |
| **2** | **Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du** |  | Dãy Hoàng Liên Sơn | 2 |  |  |
| **3** |  | Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn | 3 |  |  |
| **4** |  | Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn | 4 |  |  |
| **5** |  | Trung du Bắc Bộ | 5 |  |  |
| **6** |  | Tây Nguyên | 6 |  |  |
| **7** |  | Một số dân tộc ở Tây Nguyên | 7 |  |  |
| **8** |  | Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên | 8 |  |  |
| **9** |  | Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (Tiếp) | 9 | Không yêu cầu mô tả đặc điểm, chỉ cần biết sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh, có thể phát triển thuỷ điện. |  |
| **10** |  | Thành phố Đà Lạt | 10 |  |  |
| **11** |  | Ôn tập | 11 | Không yêu cầu hệ thống lại đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi…của Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, trung du Bắc Bộ |  |
| **12** | **Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng** |  | Đồng bằng Bắc Bộ | 12 |  |  |
| **13** |  | Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ | 13 |  |  |
| **14** |  | Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ | 14 |  |  |
| **15** |  | Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (Tiếp) | 15 |  |  |
| **16** |  | Thủ đô Hà Nội | 16 |  |  |
| **17** |  | Ôn tập | 17 |  |  |
| **18** |  | Kiểm tra định kì | 18 |  |  |
| **19** |  | Đồng bằng Nam Bộ | 19 |  |  |
| **20** |  | Người dân ở đồng bằng Nam Bộ | 20 |  |  |
| **21** |  | Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ | 21 |  |  |
| **22** |  | Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp) | 22 |  |  |
| **23** |  | Thành phố Hồ Chí Minh | 23 |  |  |
| **24** |  | Thành phố Cần Thơ | 24 |  |  |
| **25** |  | Ôn tập | 25 | Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ. |  |
| **26** |  | Dải đồng bằng duyên hải miền Trung | 26 |  |  |
| **27** |  | Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung | 27 |  |  |
| **28** |  | Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (tt) | 28 |  |  |
| **29** |  | Thành phố Huế | 29 |  |  |
| **30** |  | Thành phố Đà Nẵng | 30 |  |  |
| **31** | **Vùng biển Việt Nam** |  | Biển, đảo và quần đảo | 31 |  |  |
| **32** |  | Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam | 32 |  |  |
| **33** |  | Ôn tập | 33 |  |  |
| **34** |  | Ôn tập học kì II | 34 | Không yêu cầu hệ thống lại các đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của các thành phố, tên một số dân tộc, một số hoạt động sản xuất chính ở Hoàng Liên Sơn, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên... |  |
| **35** |  | Kiểm tra định kì | 35 |  |  |

**7. MÔN KĨ THUẬT**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần, tháng | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | | **Ghi**  **chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** | **Kĩ thuật cắt, khâu, thêu** |  | Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu | 1 |  |  |
| **2** |  | Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu | 2 |  |  |
| **3** |  | Cắt vải theo đường vạch dấu | 3 |  |  |
| **4** |  | Khâu thường | 4 |  |  |
| **5** |  | Khâu thường | 5 |  |  |
| **6** |  | Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường | 6 |  |  |
| **7** |  | Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường | 7 |  |  |
| **8** |  | Khâu đột thưa | 8 |  |  |
| **9** |  | Khâu đột thưa | 9 |  |  |
| **10** |  | Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa | 10 |  |  |
| **11** |  | Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa | 11 |  |  |
| **12** |  | Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa | 12 |  |  |
| **13** |  | Thêu móc xích | 13 |  |  |
| **14** |  | Thêu móc xích | 14 |  |  |
| **15** |  | Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn | 15 |  |  |
| **16** |  | Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn | 16 |  |  |
| **17** |  | Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn | 17 |  |  |
| **18** |  | Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn | 18 |  |  |
| **19** | **Kĩ thuật trồng rau, hoa** |  | Lợi ích của việc trồng rau,hoa | 19 |  |  |
| **20** |  | Vật liệu, dụng cụ trồng rau, hoa | 20 | Mang cây, hoa, cuốc …. |  |
| **21** |  | Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa | 21 |  |  |
| **22** |  | Trồng cây rau, hoa | 22 | Thực hiện trong khu vực bồn cây trong sân trường. |  |
| **23** |  | Trồng cây rau, hoa | 23 |  |  |
| **24** |  | Chăm sóc rau, hoa | 24 | Thực hiện trong khu vực bồn cây trong sân trường. |  |
| **25** |  | Chăm sóc rau, hoa | 25 |  |  |
| **26** | **Lắp ghép mô hình kĩ thuật** |  | Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật | 26 |  |  |
| **27** |  | Lắp cái đu | 27 |  |  |
| **28** |  | Lắp cái đu | 28 |  |  |
| **29** |  | Lắp xe nôi | 29 |  |  |
| **30** |  | Lắp xe nôi | 30 |  |  |
| **31** |  | Lắp ô tô tải | 31 |  |  |
| **32** |  | Lắp ô tô tải | 32 |  |  |
| **33** |  | Lắp ghép mô hình tự chọn | 33 |  |  |
| **34** |  | Lắp ghép mô hình tự chọn | 34 |  |  |
| **35** |  | Lắp ghép mô hình tự chọn | 35 |  |  |

**8. MÔN THỂ DỤC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** |  |  | Bài 1: GT chương tình tổ chức lớp Trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức" | 1 |  |  |
|  |  | Bài 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ- Trò chơi "Chạy tiếp sức" | 2 |  |  |
| **2** |  |  | Bài 3: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng- Trò chơi "Thi xếp hàng nhanh" | 3 |  |  |
|  |  | Bài 4: Động tác quay sau- Trò chơi "Nhảy đúng, nhảy nhanh" | 4 |  |  |
| **3** |  |  | Bài 5: Đi đều, đứng lại, quay sau- Trò chơi"Kéo cưa, lừa xẻ" | 5 |  |  |
|  |  | Bài 6: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại- Trò chơi "Bịt mắt, bắt dê" | 6 |  |  |
| **4** |  |  | Bài 7: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại- Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" | 7 |  |  |
|  |  | Bài 8: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi “Bỏ khăn” | 8 | - Có thể không dạy quay sau.  - Thay đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái. |  |
| **5** |  |  | Bài 9: Đổi chân khi đi đều sai nhịp Trò chơi “Bịt mắt bắt dê” | 9 | - Có thể không dạy quay sau.  - Thay đi đều ,vòng phải, vòng trái, đứng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái. |  |
|  |  | Bài 10: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp Trò chơi “Bỏ khăn” | 10 |  |
| **6** |  |  | Bài 11: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi “Kết bạn” | 11 | - Có thể không dạy quay sau.  -Thay đi đều ,vòng phải, vòng trái, đứng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái. |  |
|  |  | Bài 12: Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi “ Ném trúng đích” | 12 |  |
| **7** |  |  | Bài 13: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi “Kết bạn” | 13 | - Có thể không dạy quay sau.  - Thay đi đều ,vòng phải, vòng trái, đứng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái. |  |
|  |  | Bài 14: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp Trò chơi “Ném trúng đích” | 14 |  |
| **8** |  |  | Bài 15:Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đếu sai nhịp  Trò chơi “Ném trúng đích” | 15 | - Có thể không dạy quay sau..  - Thay đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái. |  |
|  |  | Bài 16: Động tác vươn thở và tay - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” | 16 |  |  |
| **9** |  |  | Bài 17: Động tác chân - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” | 17 |  |  |
|  |  | Bài 18: Động tác lưng- bụng - Trò chơi “Con cóc là cậu Ông Trời” | 18 |  |  |
| **10** |  |  | Bài 19: Động tác phối hợp - Trò chơi “Con cóc là cậu Ông Trời” | 19 |  |  |
|  |  | Bài 20: Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung | 20 |  |  |
| **11** |  |  | Bài 21: Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung | 21 |  |  |
|  |  | Bài 22: Kiểm tra 5 động tác của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Kết bạn” | 22 |  |  |
| **12** |  |  | Bài 23: Học động tác thăng bằng - Trò chơi “Mèo đuổi chuột” | 23 |  |  |
|  |  | Bài 24: Học động tác nhảy - Trò chơi “Mèo đuổi chuột” | 24 |  |  |
| **13** |  |  | Bài 25: Động tác điều hòa - Trò chơi “Chim về tổ” | 25 |  |  |
|  |  | Bài 26: Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Chim về tổ” | 26 |  |  |
| **14** |  |  | Bài 27: Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “ Đua ngựa” | 27 |  |  |
|  |  | Bài 28: Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “ Đua ngựa” | 28 |  |  |
| **15** |  |  | Bài 29: Bài thể dục phát triển chung Trò chơi “Thỏ nhảy” | 29 |  |  |
|  |  | Bài 30: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “ Lò cò tiếp sức” | 30 |  |  |
| **16** |  |  | Bài 31: Thể dục RLTTCB - Trò chơi “Lò cò tiếp sức” | 31 |  |  |
|  |  | Bài 32: Thể dục RLTTCB - Trò chơi “Nhảy lướt sóng” | 32 |  |  |
| **17** |  |  | Bài 33: Thể dục RLTTCB - Trò chơi “Nhảy lướt sóng” | 33 |  |  |
|  |  | Bài 34: Đi nhanh chuyển sang chạy Trò chơi “Nhảy lướt sóng” | 34 |  |  |
| **18** |  |  | Bài 35: Đi nhanh chuyển sang chạy Trò chơi “Chạy theo hình tam giác” | 35 |  |  |
|  |  | Bài 36: Sơ kết học kì I - Trò chơi “Chạy theo hình tam giác” | 36 |  |  |
| **19** |  |  | Bài 37: Đi vượt chướng ngại vật thấp Trò chơi “Chạy theo hình tam giác” | 37 |  |  |
|  |  | Bài 38: Đi vượt chướng ngại vật thấp Trò chơi “Thăng bằng” | 38 |  |  |
| **20** |  |  | Bài 39: Đi chuyển hướng phải, trái Trò chơi “ Thăng bằng” | 39 |  |  |
|  |  | Bài 40: Đi chuyển hướng phải, trái Trò chơi " Lăn bóng bằng tay" | 40 |  |  |
| **21** |  |  | Bài 41: Nhảy dây kiểu chụm hai chân Trò chơi " Lăn bóng bằng tay" | 41 |  |  |
|  |  | Bài 42: Nhảy dây - Trò chơi “ Lăn bóng bằng tay” | 42 |  |  |
| **22** |  |  | Bài 43: Nhảy dây - Trò chơi “ Đi qua cầu” | 43 |  |  |
|  |  | Bài 44: Kiểm tra nhảy dây - Trò chơi " Đi qua cầu" | 44 |  |  |
| **23** |  |  | Bài 45: Bật xa - Trò chơi “Con sâu đo” | 45 |  |  |
|  |  | Bài 46: Bật xa và tập phối hợp chạy, nhảy - Trò chơi “Con sâu đo” | 46 |  |  |
| **24** |  |  | Bài 47: Phối hợp chạy, nhảy và chạy, mang, vác - Trò chơi “Kiệu người” | 47 | - Có thể không dạy Phối hợp chạy, nhảy, mang vác.  - Có thể không thực hiện trò chơi “Kiệu người”. |  |
|  |  | Bài 48: Kiểm tra bật xa tập phối hợp chạy, mang, vác - Trò chơi “Kiệu người” | 48 |  |
| **25** |  |  | Bài 49: Phối hợp chạy, mang, vác - Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” | 49 | - Có thể không dạy Phối hợp chạy nhảy,mang vác  - Thay yêu cầu nhảy dây chân trước chân sau thành nhảy dây chụm chân, đối với HS thực hiện tốt nhảy chụm chân dạy nhẩy dây chân trước chân sau. |  |
|  |  | Bài 50: Nhảy dây chân trước, chân sau Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” | 50 |  |
| **26** |  |  | Bài 51: Một số bài tập RLTTCB - Trò chơi “Trao tín gậy” | 51 | - Có thể không thực hiện trò chơi “Trao tín gậy”. |  |
|  |  | Bài 52: Di chuyển tung, bắt bóng, nhảy dây - Trò chơi “Trao tín gậy” | 52 |  |
| **27** |  |  | Bài 53: Nhảy dây di chuyển tung và bắt bóng - Trò chơi “Dẫn bóng” | 53 | Không thực hiện tung bắt bóng qua kheo chân. |  |
|  |  | Bài 54: Môn tự chọn - Trò chơi “ Dẫn bóng” | 54 |  |  |
| **28** |  |  | Bài 55: Môn tự chọn - Trò chơi “ Dẫn bóng” | 55 |  |  |
|  |  | Bài 56: Môn tự chọn - Trò chơi “ Trao tín gậy” | 56 |  |  |
| **29** |  |  | Bài 57: Môn tự chọn - Trò chơi “Nhảy dây” | 57 |  |  |
|  |  | Bài 58: Môn tự chọn - Trò chơi “Nhảy dây” | 58 | LM: T. Đọc bài Cùng vui chơi |  |
| **30** |  |  | Bài 59: Kiểm tra nhảy dây | 59 |  |  |
|  |  | Bài 60: Môn tự chọn - Trò chơi “ Kiệu người” | 60 |  |  |
| **31** |  |  | Bài 61: Môn tự chọn - Nhảy dây tập thể | 61 |  |  |
|  |  | Bài 62: Môn tự chọn - Trò chơi “Con sâu đo" | 62 |  |  |
| **32** |  |  | Bài 63: Môn tự chọn - Trò chơi “Dẫn bóng” | 63 | LM:ĐĐ bài Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên |  |
|  |  | Bài 64: Môn tự chọn - Nhảy dây | 64 |  |  |
| **33** |  |  | Bài 65: Kiểm tra thử nội dung học môn tự chọn | 65 |  |  |
|  |  | Bài 66: Kiểm tra nội dung học môn tự chọn | 66 |  |  |
| **34** |  |  | Bài 67: Nhảy dây - Trò chơi “ Lăn bóng bằng tay” | 67 |  |  |
|  |  | Bài 68: Nhảy dây - Trò chơi “ Dẫn bóng ” | 68 |  |  |
| **35** |  |  | Bài 69: Di chuyển tung và bắt bóng Trò chơi " Trao tín gậy" | 69 |  |  |
|  |  | Bài 70: Tổng kết môn học | 70 |  |  |

**9. MÔN ÂM NHẠC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** |  |  | Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3 | 1 |  |  |
| **2** |  |  | Học hát: Bài Em yêu hòa bình | 2 |  |  |
| **3** |  |  | Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình - Tập cao độ và tiết tấu | 3 |  |  |
| **4** |  |  | Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe- Kể chuyện âm nhạc Tiếng hát ĐàoThị Huệ | 4 |  |  |
| **5** |  |  | Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu. | 5 |  |  |
| **6** |  |  | Tập đọc nhac: TĐN số 1; Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc | 6 |  |  |
| **7** |  |  | Ôn tập 2 bài hát: Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe; Ôn tập TĐN số 1 | 7 |  |  |
| **8** |  |  | Học hát: bài Trên ngựa ta phi nhanh | 8 |  |  |
| **9** |  |  | Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh; Tập đọc nhạc: TĐN số 2 | 9 |  |  |
| **10** |  |  | Học hát: bài Khăn quàng thắm mãi vai em | 10 |  |  |
| **11** |  |  | Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em; Tập đọc nhạc: TĐN số 3 | 11 |  |  |
| **12** |  |  | Học hát: bài Cò lả | 12 |  |  |
| **13** |  |  | Ôn tập bài hát: Cò lả; Tập đọc nhạc: TĐN số 4 | 13 |  |  |
| **14** |  |  | Ôn tập 2 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em | 14 |  |  |
| **15** |  |  | Học hát bài địa phương tự chọn | 15 |  |  |
| **16** |  |  | Tiết 1: Ôn tập 3 bài hát | 16 |  |  |
| **17** |  |  | Tiết 1: Ôn tập 2 bài TĐN | 17 |  |  |
| **18** |  |  | Tiết 1: Tập biểu diễn bài hát | 18 |  |  |
| **19** |  |  | Tiết 1: Học hát: bài Chúc mừng | 19 |  |  |
| **20** |  |  | Tiết 1: Ôn tập bài hát Chúc mừng; Tập đọc nhạc: TĐN số 5 | 20 |  |  |
| **21** |  |  | Tiết 1: Học hát: bài Bàn tay mẹ | 21 |  |  |
| **22** |  |  | Tiết 1: Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ; Tập đọc nhạc: TĐN số 6 | 22 |  |  |
| **23** |  |  | Tiết 1: Học hát: bài Chim sáo | 23 |  |  |
| **24** |  |  | Tiết 1: Ôn tập bài hát: Chim sáo; Ôn tập TĐN số 5, số 6 | 24 |  |  |
| **25** |  |  | Tiết 1: Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ, Chim sáo; Nghe nhạc | 25 | Không dạy Ôn tập bài hát Chim sáo |  |
| **26** |  |  | Tiết 1: Học hát: bài Chú voi con ở Bản Đôn | 26 |  |  |
| **27** |  |  | Tiết 1: Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn; Tập đọc nhạc: TĐN số 7 | 27 | SGV tiết 27 có gợi ý cách gõ đệm theo 2 âm sắc, GV có thể bỏ nội dung này. |  |
| **28** |  |  | Tiết 1: Học hát: bài Thiếu nhi thế giới liên hoan | 28 |  |  |
| **29** |  |  | Tiết 1: Ôn tập bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan; Tập đọc nhạc: TĐN số 8 | 29 |  |  |
| **30** |  |  | Tiết 1: Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn; Thiếu nhi thế giới liên hoan | 30 |  |  |
| **31** |  |  | Tiết 1: Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8 | 31 |  |  |
| **32** |  |  | Tiết 1: Học hát bài tự chọn | 32 |  |  |
| **33** |  |  | Tiết 1: Ôn tập 3 bài hát | 33 |  |  |
| **34** |  |  | Tiết 1: Ôn tập 2 bài TĐN | 34 | Thay bằng Tập biểu diễn các bài hát. |  |
| **35** |  |  | Tiết 1: Tập biểu diễn | 35 | Thay bằng Tập biểu diễn các bài hát đã học. |  |

**10. MÔN MỸ THUẬT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | | | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** |  |  | | CĐ 1: Những mảng màu thú vị | 1 |  |  |
| **2** |  |  | CĐ 1: Những mảng màu thú vị | | 2 |  |  |
| **3** |  |  | CĐ 2: Chúng em với thế giới động vật | | 3 |  |  |
| **4** |  |  | CĐ 2: Chúng em với thế giới động vật | | 4 |  |  |
| **5** |  |  | CĐ 2: Chúng em với thế giới động vật | | 5 |  |  |
| **6** |  |  | CĐ 2: Chúng em với thế giới động vật | | 6 |  |  |
| **7** |  |  | CĐ 3: Ngày hội hóa trang | | 7 |  |  |
| **8** |  |  | CĐ 3: Ngày hội hóa trang | | 8 |  |  |
| **9** |  |  | CĐ 4: Em sáng tạo cùng những con chữ | | 9 |  |  |
| **10** |  |  | CĐ 4: Em sáng tạo cùng những con chữ | | 10 |  |  |
| **11** |  |  | CĐ 4: Em sáng tạo cùng những con chữ | | 11 |  |  |
| **12** |  |  | CĐ 5: Sự chuyển động của dáng người | | 12 |  |  |
| **13** |  |  | CĐ 5: Sự chuyển động của dáng người | | 13 |  |  |
| **14** |  |  | CĐ 5: Sự chuyển động của dáng người | | 14 |  |  |
| **15** |  |  | CĐ 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân | | 15 |  |  |
| **16** |  |  | CĐ 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân | | 16 |  |  |
| **17** |  |  | CĐ 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân | | 17 |  |  |
| **18** |  |  | CĐ 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân | | 18 |  |  |
| **19** |  |  | CĐ 7: Vũ điệu của sắc màu | | 19 |  |  |
| **20** |  |  | CĐ 7: Vũ điệu của sắc màu | | 20 |  |  |
| **21** |  |  | CĐ 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy | | 21 |  |  |
| **22** |  |  | CĐ 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy | | 22 |  |  |
| **23** |  |  | CĐ 9: Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật | | 23 |  |  |
| **24** |  |  | CĐ 9: Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật | | 24 |  |  |
| **25** |  |  | CĐ 9: Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật | | 25 |  |  |
| **26** |  |  | CĐ 9: Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật | | 26 |  |  |
| **27** |  |  | CĐ 10: Tranh tĩnh vật | | 27 |  |  |
| **28** |  |  | CĐ 10: Tranh tĩnh vật | | 28 |  |  |
| **29** |  |  | CĐ 10: Tranh tĩnh vật | | 29 |  |  |
| **30** |  |  | CĐ 11: Em tham gia giao thông | | 30 |  |  |
| **31** |  |  | CĐ 11: Em tham gia giao thông | | 31 |  |  |
| **32** |  |  | CĐ 11: Em tham gia giao thông | | 32 |  |  |
| **33** |  |  | CĐ 11: Em tham gia giao thông | | 33 |  |  |
| **34** |  |  | CĐ 12: Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam | | 34 |  |  |
| **35** |  |  | CĐ 12: Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam | | 35 |  |  |

**5. Đối với khối lớp 5:** Tổ chức dạy học 7 buổi/ tuần

**a.Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học  
và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần  
Năm học 2021 – 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 1** (Từ 06/9 đến hết 11/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 6/9 | 7/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 | 11/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **TUẦN 2** (Từ 13/9 đến hết 18/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 3** (Từ 20/9 đến hết 25/9) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 4** (Từ 27/9 đến hết 2/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 5** (Từ 4/10 đến hết 9/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **TUẦN 6** (Từ 11/10 đến hết 16/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 7** (Từ 18/10 đến hết 23/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 8** (Từ 25/10 đến hết 30/10) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | . |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 9** (Từ 1/11 đến hết 6/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 10** (Từ 8/11 đến hết 13/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 11** (Từ 15/11 đến hết 20/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Thứ 7 nghỉ: (4 tiết)  Dạy bù :  Tiết 1: Thứ 2  Tiết 2, 3: Thứ 3  Tiết 4: Thứ 5 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 12** (Từ 22/11 đến hết 27/11) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 13** (Từ 29/11 đến hết 4/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 14** (Từ 6/12 đến hết 11/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 15** (Từ 13/12 đến hết 18/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Dạy bù tiết 1, 2của thứ 4 tuần 16:  Tiết 1: thứ 3  Tiết 2: Thứ 5 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 16** (Từ 20/12 đến hết 25/12) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Thứ 4 SH 22/12 (5 tiết). Dạy bù  Tiết 3: Thứ 3  Tiết 4: Thứ 5  Tiết 5: Thứ 7 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 17** (Từ 27/12 đến hết 1/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 1/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Thứ 7 nghỉ Tết DL (4 tiết)  Dạy bù:  Tiết 1: Thứ 2  Tiết 2: Thứ 3  Tiết 3: thứ 5 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 18** (Từ 3/1 đến hết 8/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Dạy bù tiết 4 ngày thứ 7 tuần 17 vào thứ 2. |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 19** (Từ 10/1 đến hết 15/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Nghỉ thứ bảy tuần 19- Nếu tổ chức cho HS đi trải nghiệm (4 tiết)  Dạy 1 tiết vào buổi chiều ngày học tăng, 1 tiết vào sáng thứ năm. |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 20** (Từ 17/1 đến hết 22/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Dạy bù tuần 19(2 tiết)  Dạy 1 tiết vào buổi sáng ngày học tăng, 1 tiết vào sáng thứ năm. |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 21** (Từ 24/1 đến hết 29/1) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 24/1 | 25/1 | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 29/1 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 22** (Từ 7/2 đến hết 12/2) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 23** (Từ 14/2 đến hết 19/2) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 14/2 | 15/2 | 16/2 | 17/2 | 18/2 | 19/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 24** (Từ 21/2 đến hết 26/2) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 25** (Từ 28/2 đến hết 5/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 28/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 26** (Từ 7/3 đến hết 12/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 7/3 | 8/3 | 9/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 27** (Từ 14/3 đến hết 19/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 14/3 | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 28** (Từ 21/3 đến hết 26/3) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 29** (Từ 28/3 đến hết 2/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 28/3 | 29/3 | 30/3 | 31/3 | 1/4 | 2/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |  |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 30** (Từ 4/4 đến hết 9/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 7/4 | 8/4 | 9/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Dạy bù 2 tiết của thứ 2 tuần 30(nghỉ 10/3)  Tiết 1: Thứ 3  Tiết 2: Thứ 5 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 31** (Từ 11/4 đến hết 16/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 11/4 | 12/4 | 13/4 | 14/4 | 15/4 | 16/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Thứ 2 tuần 31 nghỉ 10/3 (4 tiết)  Dạy bù  Tiết 3: Thứ 3  Tiết 4: Thứ 5 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 32** (Từ 18/4 đến hết 23/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 18/4 | 19/4 | 20/4 | 21/4 | 22/4 | 23/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |  |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Dạy bù thứ 6 tuần 33 (nghỉ 01/5)  Tiết 1: thứ 2  Tiết 2: thứ 3  Tiết 3: thứ 5 |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 33** (Từ 25/4 đến hết 30/4) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 25/4 | 26/4 | 27/4 | 28/4 | 29/4 | 30/4 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Thứ 6 tuần 33 nghỉ 1/5 (5 tiết)  Đã dạy bù 2 tiết ở tuần 32  Tiết 4: Thứ 2  Tiết 5: Thứ 3 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |
| **TUẦN 34** (Từ 2/5 đến hết 7/5) | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/5 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Dạy bù thứ Thứ 7 T33, nghỉ 01/5 (4 tiết)  Tiết 1: Thứ 2  Tiết 2: Thứ 3  Tiết 3: Thứ 5  Tiết 4: Thứ 7 |
| 2 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 3 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp |
| 4 | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | KNS |
| 5 | Lên lớp |  | Lên lớp |  | Lên lớp |  |
| Chiều | 1 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 2 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 3 |  | Lên lớp |  |  |  |  |
| 4 |  | KNS |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 35** (Từ 9/5 đến hết 14/5) | | | | | | | | | | | |
| **THỜI GIAN** | | | 9/5 | 10/5 | 11/5 | | 12/5 | 13/5 | | 14/5 | Điều chỉnh KH tuần |
| Buổi | Tiết | | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | | Thứ 5 | Thứ 6 | | Thứ 7 |
| Sáng | 1 | | HĐTT | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp |  |
| 2 | | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp |  |
| 3 | | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp |  |
| 4 | | Lên lớp | Lên lớp | Lên lớp | | Lên lớp | Lên lớp | | KNS |  |
| 5 | | Lên lớp |  | Lên lớp | |  | Lên lớp | |  |  |
| Chiều | 1 | |  | Lên lớp |  | |  |  | |  |  |
| 2 | |  | Lên lớp |  | |  |  | |  |  |
| 3 | |  | Lên lớp |  | |  |  | |  |  |
| 4 | |  | KNS |  | |  |  | |  |  |
| 5 | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Số tiết/tuần:** 31 | | | | | | | | | | | |
| Chiều thứ 5: Sinh hoạt chuyên môn từ 16h30 | | | | | | | | | | | |
| **Tổng hợp** | | | | | | | | | | | |
| **TT** | | **Nội dung** | | | | **Số lượng tiết học** | | | **Ghi chú** | | |
| 1 | | Tiếng Việt | | | | 280 | | |  | | |
| 2 | | Toán | | | | 175 | | |  | | |
| 3 | | Đạo đức | | | | 35 | | |  | | |
| 4 | | Khoa học | | | | 70 | | |  | | |
| 5 | | Lịch sử - Địa lí | | | | 70 | | |  | | |
| 6 | | Thể dục | | | | 70 | | |  | | |
| 7 | | Âm nhạc | | | | 35 | | |  | | |
| 8 | | Mỹ thuật | | | | 35 | | |  | | |
| 9 | | Kĩ thuật | | | | 35 | | |  | | |
| 10 | | HĐTT | | | | 70 | | | Gồm SH dưới cờ và SH lớp | | |
| 11 | | Tự chọn(TA) | | | | 140 | | | Gồm 2 tiết theo đề án của BGD và 2 tiết theo đề án Victoria | | |
| 12 | | Giáo dục KNS | | | | 70 | | |  | | |

**KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC**

**KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2021 – 2022**

**1. Môn Tiếng Việt 5.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Tiết học/**  **thời lượng** | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | |  |  |  |
| **1** | **Việt Nam – Tổ quốc em** | Tập đọc | Thư gửi các học sinh | 1 | Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | (Nghe - viết): Việt Nam thân yêu. | 1 |  |  |
| LTVC | Từ đồng nghĩa | 1 |  |  |
| Kể chuyện | Lý Tự Trọng | 1 | Lồng ghép GDQPAN.  Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Quang cảnh làng mạc ngày mùa | 2 | Không hỏi câu hỏi 2, THBVMT. Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc. |  |
| TLV | Cấu tạo của bài văn tả cảnh | 1 | THBVMT |  |
| LTVC | Luyện tập về từ đồng nghĩa | 2 |  |  |
| TLV | Luyện tập tả cảnh | 2 | THBVMT |  |
| **2** | Tập đọc | Nghìn năm văn hiến | 3 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | (Nghe viết): Lương Ngọc Quyến | 2 |  |  |
| LTVC | *Mở rộng vốn từ*: Tổ Quốc | 3 |  |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 2 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Sắc màu em yêu | 4 | THBVMT.  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Luyện tập tả cảnh | 3 |  |  |
| LTVC | Luyện tập về từ đồng nghĩa | 4 |  |  |
| TLV | Luyện tập làm báo cáo thống kê | 4 |  |  |
| **3** | Tập đọc | Lòng dân (phần 1) | 5 | Lồng ghép GDQPAN.  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | (Nhớ viết): Thư gửi các học sinh | 3 |  |  |
| LTVC | *Mở rộng vốn từ*: Nhân dân | 5 | Không làm BT2 |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 3 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Lòng dân (phần 2) | 6 | Lồng ghép GDQPAN.  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Luyện tập tả cảnh | 5 | THBVMT |  |
| LTVC | Luyện tập về từ đồng nghĩa | 6 |  |  |
| TLV | Luyện tập tả cảnh | 6 | THBVMT |  |
| **4** | **Cánh chim hòa bình** | Tập đọc | Những con sếu bằng giấy | 7 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe- viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ | 4 |  |  |
| LTVC | Từ trái nghĩa | 7 |  |  |
| Kể chuyện | Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai | 4 | - GV liên hệ: Giặc Mĩ không chỉ giết hại trẻ em, cụ già ở Mĩ Lai mà còn tàn sát, hủy diệt cả môi trường sống của con người (thiêu cháy nhà của, ruộng vườn, giết hại gia súc,...  - Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Bài ca về trái đất | 8 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Luyện tập tả cảnh | 7 |  |  |
| LTVC | Luyện tập về từ trái nghĩa | 8 |  |  |
| TLV | Tả cảnh (Kiểm tra viết) | 8 |  |  |
| **5** | Tập đọc | Một chuyên gia máy xúc | 9 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | (Nghe viết): Một chuyên gia máy xúc | 5 |  |  |
| LTVC | *Mở rộng vốn từ*: Hòa bình | 9 |  |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 5 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Ê-mi-li, con… | 10 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Luyện tập báo cáo thống kê | 9 |  |  |
| LTVC | Từ đồng âm | 10 | Phần Thực hành kĩ năng, BT3 thêm 1 câu hỏi: *tiền* trong *tiền tiêu* là từ thuần Việt hay từ Hán Việt ? |  |
| TLV | Trả bài văn tả cảnh | 10 |  |  |
| **6** | Tập đọc | Sự sụp đổ của chế độ a-pac-thai | 11 | Không hỏi câu 3- Lồng ghép GDQPAN.  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | (Nhớ viết): Ê-mi-li, con… | 6 |  |  |
| LTVC | Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác | 11 | Không làm BT4 |  |
| Kể chuyện | Ôn kể chuyện đã nghe, đã đọc  ( Tuần 5) | 6 | Thay bài : Kể chuyện được chứng kiến tham gia.  Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Tác phẩm của Si-le và tên phát xít | 12 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Luyện tập làm đơn | 11 |  |  |
| LTVC | Ôn luyện về từ đồng âm | 12 | Thay bài Dùng từ đồng âm để chơi chữ ( trang 61, tập 1) |  |
| TLV | Luyện tập tả cảnh | 12 |  |  |
| **7** | **Con người với thiên nhiên** | Tập đọc | Những người bạn tốt | 13 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | (Nghe viết): Dòng kinh quê hương | 7 | THBVMT |  |
| LTVC | Từ nhiều nghĩa | 13 |  |  |
| Kể chuyện | Cây cỏ nước Nam | 7 | THBVMT.  Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà | 14 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Luyện tập tả cảnh | 13 | THBVMT |  |
| LTVC | Luyện tập về từ nhiều nghĩa | 14 |  |  |
| TLV | Luyện tập tả cảnh | 14 | THBVMT |  |
| 8 | Tập đọc | Kì diệu rừng xanh | 15 | THBVMT.  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | (Nghe viết): Kì diệu rừng xanh | 8 |  |  |
| LTVC | *Mở rộng vốn từ*: Thiên nhiên | 15 | THBVMT |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 8 | THBVMT.  Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Trước cổng trời | 16 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Luyện tập tả cảnh | 15 |  |  |
| LTVC | Luyện tập về từ nhiều nghĩa | 16 | Không làm BT2 |  |
| TLV | Luyện tập tả cảnh (Dùng đoạn mở bài, kết bài) | 16 |  |  |
| **9** | Tập đọc | Cái gì quý nhất | 17 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nhớ –viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà | 9 |  |  |
| LTVC | Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên | 17 |  |  |
| Kể chuyện | Ôn kể chuyện đã nghe, đã đọc  ( Tuần 8) | 9 | -Thay bài: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Đất Cà Mau | 18 | THBVMT.  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Luyện tập thuyết trình, tranh luận | 17 | THBVMT. Không làm BT3 |  |
| LTVC | Đại từ | 18 |  |  |
| TLV | Luyện tập thuyết trình, tranh luận | 18 | THBVMT. |  |
| **10** | **Ôn tập giữa học kì I** | Tiếng Việt | Ôn tập: Tiết 1 |  |  |  |
| Tiếng Việt | Ôn tập: Tiết 2 |  |  |  |
| Tiếng Việt | Ôn tập: Tiết 3 |  |  |  |
| Tiếng Việt | Ôn tập: Tiết 4 |  |  |  |
| Tiếng Việt | Ôn tập: Tiết 5 |  |  |  |
| Tiếng Việt | Ôn tập: Tiết 6 |  |  |  |
| Tiếng Việt | Kiểm tra giữa học kì 1 : Kiểm tra đọc |  |  |  |
| Tiếng Việt | Kiểm tra giữa học kì 1 : Kiểm tra viết |  |  |  |
| **11** | **Giữ lấy màu xanh** | Tập đọc | Chuyện một khu vườn nhỏ. | 21 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe – viết: Luật Bảo vệ môi trường. | 11 | THBVMT |  |
| LTVC | Đại từ xưng hô. | 21 |  |  |
| Kể chuyện | Người đi săn và con nai. | 11 | THBVMT.  Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Ôn: Chuyện một khu vườn nhỏ | 22 | Thay bài Tiếng vọng |  |
| TLV | Trả bài văn tả cảnh. | 21 |  |  |
| LTVC | Quan hệ từ. | 22 |  |  |
| TLV | Luyện tập làm đơn. | 22 | Chọn ND viết đơn phù hợp |  |
| **12** | Tập đọc | Mùa thảo quả. | 23 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe viết: Mùa thảo quả. | 12 |  |  |
| LTVC | Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường. | 23 | THBVMT. Không làm BT2 |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện đã nghe, đã đọc. | 12 | THBVMT.  Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Hành trình của bầy ong. | 24 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Cấu tạo của một bài văn tả người. | 23 |  |  |
| LTVC | Luyện tập về quan hệ từ. | 24 | THBVMT |  |
| TLV | Luyện tập tả người (Quan sát và lựa chọn chi tiết). | 24 |  |  |
| **13** | Tập đọc | Người gác rừng tí hon | 25 | THBVMT và GDQPAN.  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe – viết: Hành trình của bầy ong. | 13 | THBVMT |  |
| LTVC | Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường. | 25 | THBVMT |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 13 | THBVMT.  Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Trồng rừng ngập mặn. | 26 | THBVMT.  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Luyện tập tả người: (Tả ngoại hình). | 25 |  |  |
| LTVC | Luyện tập về quan hệ từ. | 26 |  |  |
| TLV | Luyện tập tả người: (Tả ngoại hình). | 26 |  |  |
| **14** | **Vì hạnh phúc con người** | Tập đọc | Chuỗi ngọc lam. | 27 | Thêm yêu cầu: Kể tiếp kết thúc câu chuyện Chuỗi ngọc lam.  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam. | 14 |  |  |
| LTVC | Ôn tập về từ loại. | 27 |  |  |
| Kể chuyện | Pa-xtơ và em bé. | 14 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Hạt gạo làng ta. | 28 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Làm biên bản cuộc họp. | 27 |  |  |
| LTVC | Ôn tập về từ loại. | 28 |  |  |
| TLV | Luyện tập làm biên bản cuộc họp. | 28 |  |  |
| **15** | Tập đọc | Buôn Chư Lênh đón cô giáo. | 29 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo. | 15 |  |  |
| LTVC | Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc. | 29 | Không làm BT3 |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 15 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Vễ ngôi nhà đang xây. | 30 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Luyện tập tả người: (Tả hoạt động). | 29 |  |  |
| LTVC | Tổng kết vốn từ. | 30 |  |  |
| TLV | Luyện tập tả người: (Tả hoat động). | 30 |  |  |
| **16** | Tập đọc | Thầy thuốc như mẹ hiền | 31 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe viết: Về ngôi nhà đang xây | 16 |  |  |
| LTVC | Tổng kết vốn từ | 31 |  |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 16 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Thầy cúng đi bệnh viện | 32 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Tả người: Kiểm tra viết | 31 |  |  |
| LTVC | Tổng kết vốn từ | 32 |  |  |
| TLV | Ôn: Làm biên bản một cuộc họp | 32 | Thay bài : Ôn tập tả người |  |
| **17** | Tập đọc: | Ngu Công xã Trịnh Tường | 33 | THBVMT.  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả: | Nghe-viết: Người mẹ của 51 đứa con | 17 |  |  |
| LTVC: | Ôn tập về từ và cấu tạo từ | 33 |  |  |
| Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 17 | THBVMT.  Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc: | Ca dao về lao động sản xuất | 34 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV: | Ôn tập về viết đơn | 33 | Chọn ND viết đơn phù hợp. |  |
| LTVC: | Ôn tập về câu | 34 |  |  |
| TLV: | Trả bài văn tả người | 34 |  |  |
| **18** | **Ôn tập cuối học kì I** | T.việt | Ôn tập: tiết 1 |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập: tiết 2 |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập: tiết 3 |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập: tiết 4 |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập: tiết 5 |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập: tiết 6 |  |  |  |
| T.việt | Kiểm tra cuối học kì 1 ( KT đọc) |  |  |  |
| T.việt | Kiểm tra cuối học kì 1 (KTviết) |  |  |  |
| **19** | **Người công dân** | Tập đọc | Người công dân số Một | 37 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực | 19 | Lồng ghép GDQPAN |  |
| LTVC | Câu ghép | 37 |  |  |
| Kể chuyện | Chiếc đồng hồ | 19 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Người công dân số Một ( Tiếp theo) | 38 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Luyện tập tả người: dựng đoạn mở bài | 37 |  |  |
| LTVC | Cách nối các vế câu ghép | 38 |  |  |
| TLV | Luyện tập tả người: dựng đoạn kết bài | 38 |  |  |
| **20** | Tập đọc | Thái sư Trần Thủ Độ | 39 | Điều chỉnh theo CV405- Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe viết: Cánh cam lạc mẹ | 20 | THBVMT |  |
| LTVC | Mở rộng vốn từ: Công dân | 39 |  |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 20 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng | 40 | Lồng ghép GDQPAN.  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Tả người: Kiểm tra viết | 39 | Ra đề phù hợp với địa phương |  |
| LTVC | Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ | 40 |  |  |
| TLV | Lập chương trình hoạt động | 40 |  |  |
| **21** | Tập đọc | Trí dũng song toàn | 41 | Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe viết: Trí dũng song toàn | 21 |  |  |
| LTVC | Mở rộng vốn từ: Công dân | 41 |  |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 21 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Tiếng rao đêm | 42 | Điều chỉnh theo CV 405:  - Viết lời cảm ơn cho người bán bánh giò- người thương binh đã cứu người trong đám cháy  - Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Lập chương trình hoạt động | 41 |  |  |
| LTVC | Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ | 42 | Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm BT3,4 phần Luyện tập |  |
| TLV | Trả bài văn tả người | 42 |  |  |
| **22** | **Vì cuộc sống thanh bình** | Tập đọc | Lập làng giữ biển | 43 | THBVMT và GDQPAN.  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe viết: Hà Nội | 22 | THBVMT |  |
| LTVC | Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ | 43 | Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm BT2,3 phần Luyện tập. |  |
| Kể chuyện | Ông Nguyễn Khoa Đăng | 22 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Cao Bằng | 44 | Điều chỉnh theo Cv 405 - Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Ôn tập văn kể chuyện |  |  |  |
| LTVC | Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ | 44 | Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm BT phần Luyện tập. |  |
| TLV | Kể chuyện (Kiểm tra viết) | 44 |  |  |
| **23** | Tập đọc | Phân xử tài tình | 45 | Điều chỉnh theo Cv 405 - Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nhớ-viết: Cao Bằng | 23 | THBVMT |  |
| LTVC | Ôn nối các vế câu ghép bằng QHT | 45 | Thay bài MRVT Trật tự - An ninh |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 23 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Chú đi tuần | 46 | Lồng ghép GDQPAN - Không hỏi câu hỏi 2  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Lập chương trình hoạt động | 45 |  |  |
| LTVC | Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ | 46 | Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm BT phần Luyện tập. |  |
| TLV | Trả bài văn kể chuyện | 46 |  |  |
| **24** | Tập đọc | Luật tục xưa của người Ê-đê | 47 | Điều chỉnh theo CV 405 Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe-viết: Núi non hùng vĩ | 24 |  |  |
| LTVC | Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh | 47 | Bỏ BT2,3 |  |
| Kể chuyện | Ôn kể chuyện đã nghe, đã đọc  ( Tuần 23) | 24 | Thay bài: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Hộp thư mật | 48 | Điều chỉnh theo CV Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Ôn tập về tả đồ vật | 47 |  |  |
| LTVC | Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng | 48 | Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm BT phần Luyện tập. |  |
| TLV | Ôn tập về tả đồ vật | 48 |  |  |
| **25** | **Nhớ nguồn** | Tập đọc | Phong cảnh đền Hùng | 49 | Lồng ghép GDQPAN  Điều chỉnh theo Cv 405: Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe viết: Ai là thủy tổ loài người | 25 |  |  |
| LTVC | Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ | 49 | Không dạy BT1 |  |
| Kể chuyện | Vì muôn dân | 25 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Cửa sông | 50 | THBVMT.  Điều chỉnh theo Cv 405. Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Tả đồ vật ( Kiểm tra viết) |  | Điều chỉnh theo Cv 405: Thay thế đề bài có sáng tạo: Hãy tả một đồ vật có ý nghĩa sâu sắc đối với em và nêu lên tình cảm của em đối với đồ vật đó. |  |
| LTVC | Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ | 50 | Không dạy BT2 |  |
| TLV | Tập viết đoạn đối thoại | 50 | Chon nội dung phù hợp |  |
| **26** | Tập đọc | Nghĩa thầy trò | 51 | Điều chỉnh theo Cv 405: Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe-ghi: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động | 26 | Lồng ghép: Nhận biết công dụng của dấu gạch nối.CV405 |  |
| LTVC | MRVT: Truyền thống | 51 | Không làm BT1 |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 26 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân | 52 | Điều chỉnh theo Cv 405: Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Tập viết đoạn đối thoại | 51 |  |  |
| LTVC | Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu | 52 | Không làm BT3 |  |
| TLV | Trả bài văn tả đồ vật | 52 |  |  |
| **27** | Tập đọc | Tranh làng Hồ | 53 | Điều chỉnh theo Cv 405: Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nhớ - viết: Cửa sông | 27 | Điều chỉnh theo Cv 405: Cho HS nghe bình giảng về khổ cuối và ghi chép lại một số ý quan trọng về đoạn thơ vừa chép. |  |
| LTVC | Mở rộng vốn từ: Truyền thống | 53 | Điều chỉnh theo Cv 405: GV nêu nghĩa của một câu tục ngữ và yêu cầu HS ghi lại ý nghĩa của câu tục ngữ. |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 27 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Đất nước | 54 | Điều chỉnh theo Cv 405:  - Giới thiệu biện pháp điệp từ, điệp ngữ.  - Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Ôn tập về tả cây cối | 53 |  |  |
| LTVC | Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối | 54 | BT1 chỉ tìm từ ngữ nối ở 3 đoạn đầu hoặc 4 đoạn cuối |  |
| TLV | Tả cây cối (Kiểm tra viết) | 54 |  |  |
| **28** | **Ôn tập giữa học kì II** | T.việt | Ôn tập (Tiết 1) |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập (Tiết 2) |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập (Tiết 3) |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập (Tiết 4) |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập (Tiết 5) |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập (Tiết 5) |  |  |  |
| T.việt | Kiểm tra GKII (Kiểm tra đọc) |  |  |  |
| T.việt | Kiểm tra GKII (Kiểm tra viết) |  |  |  |
| **29** | **Nam và nữ** | Tập đọc | Một vụ đắm tàu | 57 | Điều chỉnh theo CV 405:  -Viết một kết thúc vui cho câu chuyện  -Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nhớ - viết: Đất nước | 29 |  |  |
| LTVC | Ôn tập về dấu câu | 57 | Điều chỉnh theo CV 405: Bài 3: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu chấm, chấm hỏi, chấm than miêu tả cây cối. |  |
| Kể chuyện | Lớp trưởng lớp tôi | 29 | Nghe - ghi lại nững diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Con gái | 58 | Điều chỉnh theo CV 405:  -Viết đoạn văn nêu suy nghĩ về quan niệm một số người coi trọng con trai hơn con gái.  - Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Tập viết đoạn đối thoại | 57 |  |  |
| LTVC | Ôn tập về dấu câu | 58 |  |  |
| TLV | Trả bài văn tả cây cối | 58 |  |  |
| **30** | Tập đọc | Ôn bài Con gái | 59 | Thay bài: Thuần phục sư tử |  |
| Chính tả | Nghe – ghi: Cô gái tương lai | 30 | Điều chỉnh theo CV405: Thay chính tả Nghe - viết: bằng chính tả: Nghe - ghi |  |
| LTVC | Mở rộng vốn từ: Nam và nữ | 59 | Không làm BT3 |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 31 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Tà áo dài Việt Nam | 60 | Điều chỉnh theo Cv 405: Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| TLV | Ôn tập về tả con vật. | 59 | Thay yêu cầu của BT2: Đặt mình vào vai 1 con vật mà em yêu thích hãy giới thiệu vẻ đẹp về hình dáng của bản thân và nói lên mong ước của em với mọi người. |  |
| LTVC | Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) | 60 | Bài 2: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu phẩy miêu tả con vật em yêu thích. CV405 |  |
| TLV | Tả con vật (Kiểm tra viết) | 60 |  |  |
| **31** | Tập đọc | Công việc đầu tiên | 61 | Thêm câu hỏi: Nếu em được gặp chị Út ngay bây giờ, em sẽ nói gì với chị ?  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe viết: Tà áo dài Việt Nam | 31 |  |  |
| LTVC | Mở rộng vốn từ: Nam và nữ | 61 | Không làm BT3 |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện đựơc chứng kiến hoặc tham gia | 31 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Bầm ơi | 62 | Thêm câu hỏi: Em có suy nghĩ gì về những nỗi vất vả, khó nhọc mà mẹ em phải trải qua trong cuộc sống hàng ngày ?  Điều chỉnh theo Cv 405: Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc và Lồng ghép GDQPAN |  |
| TLV | Ôn tập về tả cảnh | 61 |  |  |
| LTVC | Ôn tập về dấu câu (dấu phảy) | 62 | Điều chỉnh theo Cv 405: Thay thế bài 2 bằng bài tập: Viết đoạn văn từ 4- 5 câu giới thiệu về giờ ra chơi của trường em có sử dụng dấu phẩy trong đoạn văn |  |
| TLV | Ôn tập về tả cảnh | 62 |  |  |
| **32** | **Những chủ nhân tương lai** | Tập đọc | Út Vịnh | 63 | Thêm câu hỏi: Nếu em là người được trao một phần thưởng cho Út Vịnh, em sẽ trao và nói gì với bạn ấy ?  Điều chỉnh theo Cv 405: Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc. |  |
| Chính tả | Nhớ viết: Bầm ơi | 32 |  |  |
| LTVC | Ôn tập về dấu câu: (Dấu phẩy) (tt) | 63 |  |  |
| Kể chuyện | Nhà vô địch | 32 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Những cánh buồm | 64 | Thêm yêu cầu: Hãy nói về ước mơ của em.  Điều chỉnh theo Cv 405: Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc. |  |
| TLV | Trả bài tả con vật | 63 |  |  |
| LTVC | Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) | 64 | Điều chỉnh theo Cv 405: Thay thế bài 3 thành: Viết đoạn văn có sử dụng dấu hai chấm miêu tả cảnh đẹp ở quê hương em vào buổi sáng |  |
| TLV | Tả cảnh: Kiểm tra viết | 64 | Điều chỉnh theo Cv 405: Thay thế đề bài: Một ngày mới bắt đầu với niềm vui khó quên của em. Hãy tả lại một ngày mới gắn với kỉ niệm đó của em. |  |
| **33** | Tập đọc | Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục về trẻ em | 65 | Thêm yêu cầu: Em hãy nói suy nghĩ của riêng em về quyền và bổn phận của trẻ em với gia đình, nhà trường và xã hội.  Điều chỉnh theo CV 405( Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc |  |
| Chính tả | Nghe viết: Trong lời mẹ hát | 33 | Phần Nghe – viết: Có thể lựa chọn viết 3 trong 4 khổ thơ. |  |
| LTVC | Mở rộng vốn từ: Trẻ em | 65 | Không làm BT3 |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 33 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Sang năm con lên bảy | 66 | Điều chỉnh theo Cv 405: Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc. |  |
| TLV | Ôn tập tả người | 65 |  |  |
| LTVC | Ôn tập về dấu câu | 66 | Điều chỉnh theo CV 405: Bài 3: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép tả thầy (cô ) giáo của em. |  |
| TLV | Tả người (Kiểm tra viết) | 66 |  |  |
| **34** | Tập đọc | Lớp học trên đường | 67 | Điều chỉnh theo CV 405:  + Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc.  + Đặt mình vào vai Rê mi, nêu suy nghĩ về quyền học tập của trẻ em? |  |
| Chính tả | Nhớ viết: Sang năm con lên bảy | 34 |  |  |
| LTVC | Ôn tập về dấu câu: dấu ngoặc kép | 67 | Thay bài Quyền và bổn phận |  |
| Kể chuyện | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 34 | Nghe - ghi lại những diễn biến chính, ý nghĩa của câu chuyện. |  |
| Tập đọc | Nếu trái đất thiếu trẻ con. | 68 | Điều chỉnh theo CV 405: Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc. |  |
| TLV | Trả bài văn tả cảnh | 67 |  |  |
| LTVC | Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) | 68 |  |  |
| TLV | Trả bài văn tả người | 68 |  |  |
| **35** | **Ôn tập cuối học kì II** | T.việt | Ôn tập: Tiết 1 |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập: Tiết 2 |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập: Tiết 3 |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập: Tiết 4 |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập: Tiết 5 |  |  |  |
| T.việt | Ôn tập: Tiết 6 |  |  |  |
| T.việt | Kiểm tra cuối kì 2 (kiểm tra đọc) |  |  |  |
| T.việt | Kiểm tra cuối kì 2 (kiểm tra viết) |  |  |  |

**2. Môn Toán**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** | Chương I: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán lên quan đấn tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích. |  | Ôn tập: Khái niệm về phân số | 1 |  |  |
|  | Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số | 2 |  |  |
|  | Ôn tập: So sánh hai phân số | 3 |  |  |
|  | Ôn tập: So sánh hai phân số (tt) | 4 |  |  |
|  | Phân số thập phân | 5 |  |  |
| **2** |  | Luyện tập | 6 |  |  |
|  | Ôn tập: phép cộng, trừ, nhân, chia hai PS | 7 |  |  |
|  | Ôn tập: phép cộng, trừ, nhân, chia hai PS(tt) | 8 |  |  |
|  | Hỗn số | 9 |  |  |
|  | Hỗn số (tt) | 10 |  |  |
| **3** |  | Luyện tập | 11 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 12 |  |  |
|  | Luyện tập chung (tt) | 13 |  |  |
|  | Luyện tập chung (tt) | 14 |  |  |
|  | Ôn tập về giải toán | 15 |  |  |
| **4** |  | Ôn tập và bổ sung về giải toán | 16 |  |  |
|  | Luyện tập | 17 |  |  |
|  | Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt) | 18 |  |  |
|  | Luyện tập | 19 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 20 |  |  |
| **5** |  | Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài | 21 |  |  |
|  | Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng | 22 |  |  |
|  | Luyện tập | 23 |  |  |
|  | Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông | 24 | Bài 3 : Chỉ yêu cầu làm bài tập 3 (a) cột 1. |  |
|  | Mi-li mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích | 25 | Không làm bài tập 3. |  |
| **6** |  | Luyện tập | 26 |  |  |
|  | Héc-ta | 27 |  |  |
|  | Luyện tập | 28 |  |  |
|  |  | Luyện tập chung | 29 |  |  |
|  | Luyện tập chung (tt) | 30 |  |  |
| **7** |  | Luyện tập chung (tt) | 31 | Bài 4(Trang32)  Điều chỉnh giá phù hợp thực tế hiện nay theo CV 405 |  |
| Chương II: Số thập phân, các phép tính với số thập phân |  | Khái niệm số thập phân | 32 |  |  |
|  | Khái niệm số thập phân (tt) | 33 |  |  |
|  | Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân | 34 |  |  |
|  | Luyện tập | 35 |  |  |
| **8** |  | Số thập phân bằng nhau | 36 |  |  |
|  | So sánh số thập phân | 37 |  |  |
|  | Luyện tập | 38 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 39 | - Không yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện nhất.  - Không làm bài tập 4 (a). |  |
|  | Viết các số đo độ dài dưới dạng số thâp phân | 40 |  |  |
| **9** |  | Luyện tập | 41 |  |  |
|  | Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. | 42 |  |  |
|  | Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân. | 43 |  |  |
|  | Luyện tập chung. | 44 |  |  |
|  | Luyện tập chung (tt) | 45 | Không làm bài 2 |  |
| **10** |  | Luyện tập chung. | 46 |  |  |
|  | ***Kiểm tra giữa kì I.*** | 47 |  |  |
|  | Cộng hai số thập phân. | 48 |  |  |
|  | Luyện tập. | 49 |  |  |
|  | Tổng nhiều số thập phân. | 50 |  |  |
| **11** |  | Luyện tập. | 51 |  |  |
|  | Trừ hai số thập phân. | 52 |  |  |
|  | Luyện tập. | 53 |  |  |
|  | Luyện tập chung. | 54 |  |  |
|  | Nhân một số thập phân với một số tự nhiên. | 55 |  |  |
| **12** |  | Nhân một số thập với 10; 100; 1000 ; … | 56 |  |  |
|  | Luyện tập. | 57 |  |  |
|  | Nhân một số thập phân với một số thập phân. | 58 |  |  |
|  | Luyện tập. | 59 |  |  |
|  | Luyện tập (tt) | 60 |  |  |
| **13** |  | Luyện tập chung. | 61 |  |  |
|  | Luyện tập chung. | 62 |  |  |
|  | Chia một số thập phân cho một số tự nhiên. | 63 |  |  |
|  | Luyện tập. | 64 |  |  |
|  | Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000;... | 65 |  |  |
| **14** |  | Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân. | 66 |  |  |
|  | Luyện tập. | 67 |  |  |
|  | Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. | 68 |  |  |
|  | Luyện tập. | 69 |  |  |
|  | Chia một số thập phân cho một số thập phân. | 70 |  |  |
| **15** |  | Luyện tập. | 71 |  |  |
|  | Luyện tập chung. | 72 | Không làm bài tập 4 ý b, d |  |
|  | Luyện tập chung. | 73 |  |  |
|  | Tỉ số phần trăm. | 74 |  |  |
|  | Giải bài toán về tỉ số phần trăm. | 75 |  |  |
| **16** |  | Luyện tập | 76 |  |  |
|  | Giải toán về tỉ số phần trăm (tiết 2) | 77 |  |  |
|  | Luyện tập | 78 |  |  |
|  | Giải toán về tỉ số phần trăm (tiết 3) | 79 | Bài 1(Trang78) Điều chỉnh thông tin đánh giá HS theo quy định hiện hành. CV 405 |  |
|  | Luyện tập | 80 |  |  |
| **17** |  | Luyện tập chung | 81 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 82 |  |  |
|  | Giới thiệu máy tính bỏ túi | 83 | - Không yêu cầu: chuyển một số phân số thành số thập phân.  - Không làm bài tập 2, bài tập 3. |  |
|  | Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm | 84 | - Điều chỉnh yêu cầu: Biết sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm.  - Không làm bài tập 3. |  |
| Chương III: Hình học |  | Hình tam giác | 85 | Giới thiệu: -Hình tam giác đều, tam giác vuông, tam giác nhọn, tam giác tù.  - Đại lượng đo góc, đơn vị là 0 (đọc là độ) |  |
| **18** |  | Diện tích hình tam giác | 86 |  |  |
|  | Luyện tập | 87 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 88 |  |  |
|  | ***Kiểm tra học kì 1*** | 89 |  |  |
|  | Hình thang | 90 |  |  |
| **19** |  | Diện tích hình thang | 91 |  |  |
|  | Luyện tập | 92 |  |
|  | Luyện tập chung | 93 |  |  |
|  | Hình tròn – Đường tròn | 94 |  |  |
|  | Chu vi hình tròn | 95 |  |  |
| **20** |  | Luyện tập | 96 |  |  |
|  | Diện tích hình tròn | 97 |  |  |
|  | Luyện tập | 98 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 99 |  |  |
|  | Giới thiệu biểu đồ hình quạt | 100 |  |  |
| **21** |  | Luyện tập về diện tích | 101 |  |  |
|  | Luyện tập về diện tích (tt) | 102 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 103 |  |  |
|  | Hình hộp chữ nhật-Hình lập phương | 104 |  |  |
|  | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật | 105 |  |  |
| **22** |  | Luyện tập | 106 |  |  |
|  | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương | 107 |  |  |
|  | Luyện tập | 108 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 109 |  |  |
|  | Thể tích của một hình | 110 |  |  |
| **23** |  | Xăng-ti-mét khối; Đề-xi-mét khối | 111 | Đơn vị đo mi-li-lít |  |
|  | Mét khối | 112 | Không làm bài tập 2 (a). |  |
|  | Luyện tập | 113 |  |  |
|  | Thể tích hình hộp chữ nhật | 114 |  |  |
|  | Thể tích hình lập phương | 115 |  |  |
| **24** |  | Luyện tập chung | 116 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 117 |  |  |
|  | Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu.  (Thay bằng: Giới thiệu: Hình trụ. Đại lượng đo nhiệt độ) | 118 | Giới thiệu: -Hình trụ( bổ sung khai triển hình trụ)  -Đại lượng đo nhiệt độ, đơn vị đo là 0C. |  |
|  | Luyện tập chung | 119 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 120 |  |  |
| **25** |  | ***Kiểm tra định kì giữa kì 2*** | 121 |  |  |
|  | Bảng đơn vị đo thời gian | 122 |  |  |
| Chương IV: Số đo thời gian – Toán chuyển động đều. |  | Cộng, Trừ số đo thời gian | 123 |  |  |
|  | Cộng. Trừ số đo thời gian | 124 |  |  |
|  | Luyện tập | 125 |  |  |
| **26** |  | Nhân số đo thời gian | 126 |  |  |
|  | Chia số đo thời gian | 127 |  |  |
|  | Luyện tập | 128 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 129 |  |  |
|  | Vận tốc | 130 | Điều chỉnh lại đơn vị đo vận tốc là km/h thay cho km/giờ |  |
| **27** |  | Luyện tập | 131 |  |  |
|  | Quãng đường | 132 |  |  |
|  | Luyện tập | 133 |  |  |
|  | Thời gian | 134 |  |  |
|  | Luyện tập | 135 |  |  |
| **28** |  | Luyện tập chung | 136 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 137 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 138 |  |  |
|  | Ôn tập về số tự nhiên | 139 |  |  |
|  | Ôn tập về phân số | 140 |  |  |
| **29** |  | Ôn tập về phân số (tt) | 141 |  |  |
|  | Ôn tập về số thập phân | 142 |  |  |
|  | Ôn tập về số thập phân (tt) | 143 |  |  |
|  | Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng | 144 |  |  |
|  | Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tt) | 145 |  |  |
| **30** |  | Ôn tập về đo diện tích | 146 |  |  |
|  | Ôn tập về đo thể tích | 147 |  |  |
|  | Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt) | 148 |  |  |
|  | Ôn tập về đo thời gian | 149 |  |
|  | Ôn tập: Phép cộng | 150 |  |  |
| **31** |  | Phép trừ | 151 |  |  |
|  | Luyện tập | 152 |  |  |
|  | Phép nhân | 153 |  |  |
|  | Luyện tập | 154 | Bài 3(Tr162)  Cập nhật dân số nước ta năm 2021. |  |
|  | Phép chia | 155 |  |  |
| **32** |  | Luyện tập | 156 |  |  |
|  | Luyện tập (tt) | 157 |  |  |
|  | Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian | 158 |  |  |
|  | Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình | 159 |  |  |
|  | Luyện tập | 160 |  |  |
| **33** |  | Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình | 161 |  |  |
|  | Luyện tập | 162 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 163 |  |  |
|  | Một số dạng bài toán đã học | 164 | Tổ chức trò chơi: Tập tầm vông. |  |
|  | Luyện tập | 165 | Tổ chức trò chơi: gieo đồng xu. |  |
| **34** |  | Luyện tập | 166 |  |  |
|  | Luyện tập | 167 |  |  |
|  | Ôn tập về biểu đồ | 168 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 169 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 170 |  |  |
| **35** |  | Luyện tập chung | 171 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 172 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 173 |  |  |
|  | Luyện tập chung | 174 |  |  |
|  | ***Kiểm tra định kì (Cuối học kì II)*** | 175 |  |  |

**3. Môn học, hoạt động giáo dục: Đạo đức**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** |  |  | Em là học sinh lớp 5 (tiết 1) | 1 |  |  |
| **2** |  |  | Em là học sinh lớp 5 (tiết 2) | 2 |  |
| **3** |  |  | Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 1) | 3 |  |  |
| **4** |  |  | Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 2) | 4 |  |  |
| **5** |  |  | Có chí thì nên (tiết 1) | 5 |  |  |
| **6** |  |  | Có chí thì nên (tiết 2) | 6 |  |
| **7** |  |  | Nhớ ơn tổ tiên (tiết 1) | 7 |  |  |
| **8** |  |  | Nhớ ơn tổ tiên (tiết 2) | 8 |  |
| **9** |  |  | Tình bạn (tiết 1) | 9 |  |  |
| **10** |  |  | Tình bạn (tiết 2) | 10 |  |
| **11** |  |  | Thực hành giữa kì 1 | 11 |  |  |
| **12** |  |  | Kính già yêu trẻ (tiết 1) | 12 |  |  |
| **13** |  |  | Kính già, yêu trẻ (tiết 2). | 13 |  |  |
| **14** |  |  | Tôn trọng phụ nữ (tiết 1). | 14 |  |  |
| **15** |  |  | Tôn trọng phụ nữ (tiết 2). | 15 |  |  |
| **16** |  |  | Hợp tác với những người xung quanh (tiết 1) | 16 |  |  |
| **17** |  |  | Hợp tác với những người xung quanh (tiết 2) | 17 |  |  |
| **18** |  |  | Thực hành cuối kì 1 | 18 |  |  |
| **19** |  |  | Em yêu quê hương (tiết 1) | 19 |  |  |
| **20** |  |  | Em yêu quê hương (tiết 2) | 20 |  |  |
| **21** |  |  | Uy ban nhân dân xã, phường em | 21 |  |  |
| **22** |  |  | Ủy ban nhân dân xã phường em (tiết 2) | 22 | Không yêu cầu HS làm bài tập 4 (trang 33). |  |
| **23** |  |  | Em yêu Tổ quốc Việt Nam | 23 |  |  |
| **24** |  |  | Em yêu tổ quốc Việt nam (tiết 2) | 24 | Không yêu cầu HS làm Bài tập 4 (trang 36). |  |
| **25** |  |  | Thực hành giữa kì 2 | 25 | Lồng ghép: Sử dụng tiền hợp lý. |  |
| **26** |  |  | Em yêu hòa bình (tiết 1) | 26 |  |  |
| **27** |  |  | Em yêu hòa bình( tiết 2) | 27 | Không yêu cầu HS làm  Bài tập 4 (trang 39) |  |
| **28** |  |  | Bảo vệ cái đúng, cái tốt | 28 | Thay bài :Em tìm hiểu về Liên hợp quốc  CV 405 |  |
| **29** |  |  | Bảo vệ cái đúng, cái tốt | 29 | Thay bài :Em tìm hiểu về Liên hợp quốc  CV 405 |  |
| **30** |  |  | Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên | 30 |  |  |
| **31** |  |  | Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 2) | 31 |  |  |
| **32** |  |  | Phòng,tránh xâm hại | 32 | Tham khảo tài liệu bổ trựo của SGD |  |
| **33** |  |  | Phòng, tránh xâm hại | 33 |  |
| **34** |  |  | Dành cho địa phương | 34 |  |  |
| **35** |  |  | Thực hành cuối học kì 2 và cuối năm | 35 | Lồng ghép: Sử dụng tiền hợp lý. |  |

**4. Môn Khoa học**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** | **Con người và sức khỏe** |  | Sự sinh sản | 1 |  |  |
|  | Nam hay nữ (tiết 1) | 2 |  |  |
| **2** |  | Nam hay nữ (tiết 2) | 3 |  |  |
|  | Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? | 4 |  |  |
| **3** |  | Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ? | 5 |  |  |
|  | Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì | 6 |  |  |
| **4** |  | Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già | 7 |  |  |
|  | Vệ sinh tuổi dậy thì | 8 | **Lồng ghép: Vi khuẩn. CV 405** |  |
| **5** |  | Thực hành: Nói “Không” đối với các chất gây nghiện | 9 |  |  |
|  | Thực hành: Nói “Không” đối với các chất gây nghiện (tt) | 10 |  |  |
| **6** |  | Dùng thuốc an toàn | 11 |  |  |
|  | Phòng bệnh sốt rét | 12 |  |  |
| **7** |  | Phòng bệnh sốt xuất huyết | 13 |  |  |
|  | Phòng bệnh viêm não | 14 |  |  |
| **8** |  | Phòng bệnh viêm gan A | 15 |  |  |
|  | Phòng tránh HIV/AIDS | 16 |  |  |
| **9** |  | Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS. | 17 |  |  |
|  | Phòng tránh bị xâm hại. | 18 |  |  |
| **10** |  | Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ. | 19 |  |  |
|  | Ôn tập con người và sức khỏe | 20 |  |  |
| **11** |  | Ôn tập: con người và sức khỏe. | 21 |  |  |
| **Vật chất và năng lượng** |  | Tre, mây, song. | 22 |  |  |
| **12** |  | Sắt, gang, thép. | 23 |  |  |
|  | Đồng và hợp kim đồng | 24 |  |  |
| **13** |  | Nhôm. | 25 |  |  |
|  | Đá vôi. | 26 |  |  |
| **14** |  | Gốm xây dựng: Gạch, ngói. | 27 |  |  |
|  | Xi măng. | 28 |  |  |
| **15** |  | Thủy tinh. | 29 |  |  |
|  | Cao su. | 30 |  |  |
| **16** |  | Chất dẻo | 31 |  |  |
|  | Tơ sợi | 32 |  |  |
| **17** |  | Ôn tập học kì 1 | 33 |  |  |
|  | ***Kiểm tra học kì 1*** | 34 |  |
| **18** |  | Sự chuyển thể của chất | 35 |  |  |
|  | Hỗn hợp | 36 |  |  |
| **19** |  | Dung dịch | 37 |  |  |
|  | Sự biến đổi hóa học | 38 |  |  |
| **20** |  | Sự biến đổi hóa học | 39 |  |  |
|  | Năng lượng | 40 |  |  |
| **21** |  | Năng lượng mặt trời | 41 |  |  |
|  | Sử dụng năng lượng chất đốt | 42 |  |  |
| **22** |  | Sử dụng năng lượng chất đốt | 43 |  |  |
|  | Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy | 44 |  |  |
| **23** |  | Sử dụng năng lượng điện | 45 |  |  |
|  | Lắp mạch điện đơn giản | 46 |  |  |
| **24** |  | Lắp mạch điện đơn giản | 47 |  |  |
|  | An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện | 48 |  |  |
| **25** |  | Ôn tập: Vật chất và năng lượng | 49 |  |  |
|  | Ôn tập: Vật chất và năng lượng (tt) | 50 |  |  |
| **26** | **Thực vật và động vật** |  | Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa | 51 |  |  |
|  | Sự sinh sản của thực vật có hoa | 52 | Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm. |  |
| **27** |  | Cây con mọc lên từ hạt | 53 |  |  |
|  | Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ | 54 |  |  |
| **28** |  | Sự sinh sản của động vật | 55 | Không yêu cầu tất cả HS vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh những con vật mà bạn thích. GV HD, động viên, khuyến khích để những em có khả năng, có điều kiện được vẽ, sưu tầm, triển lãm. |  |
|  | Sự sinh sản của côn trùng | 56 |  |  |
| **29** |  | Sự sinh sản của ếch | 57 |  |  |
|  | Sự sinh sản và nuôi con của chim | 58 | Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh về sự nuôi con của chim. GV HD, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm. |  |
| **30** |  | Sự sinh sản của thú | 59 |  |  |
|  | Sự nuôi và dạy con của một số loài thú | 60 |  |  |
| **31** |  | Ôn tập: thực vật và động vật | 61 |  |  |
| **Môi trường và tài nguyên thiên nhiên** |  | Môi trường | 62 | **Lồng ghép: Vi khuẩn. CV 405** |  |
| **32** |  | Tài nguyên thiên nhiên | 63 |  |  |
|  | Vai trò của môi trường tự nhiên đối với con người | 64 |  |  |
| **33** |  | Tác động của con người đến môi trường rừng | 65 | Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về nạn phá rừng và hậu quả của nó. GV HD, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.  **Lồng ghép: Đất.** |  |
|  | Tác động của con người đến môi trường đất | 66 | Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó. GV HD, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm. |  |
| **34** |  | Tác động của con người đến môi trường không khí và nước | 67 |  |  |
|  | Một số biện pháp bảo vệ môi trường | 68 | Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh, thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường. GV hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm. |  |
| **35** |  | Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên | 69 |  |  |
|  | ***Kiểm tra cuối năm*** | 70 |  |  |

**5. Môn Lịch sử**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** | **Hơn tám mươi năm chống thực dâ Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)** | “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định | 1 |  |  |
| **2** | Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước | 2 |  |  |
| **3** | Cuộc phản công ở kinh thành Huế | 3 | -Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc phản công ở kinh thành Huế.  - Nội dung bổ sung về yêu cầu cần đạt:  +*Nêu được tên một số người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương.*  *+Yêu cầu HS sưu tầm tư liệu về một số nhân vật lịch sử tiêu biểu của sự kiện này: Tôn Thất Thuyết, Hàm Nghi.* |  |
| **4** | Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX | 4 |  |  |
| **5** | Phan Bội Châu và phong trào Đông Du | 5 |  |  |
| **6** | Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước | 6 |  |  |
| **7** | Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời | 7 |  |  |
| **8** | Xô viết Nghệ - Tĩnh | 8 |  |  |
| **9** | Cách mạng mùa thu. | 9 | -Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.  - Bổ sung về yêu cầu cần đạt:  *+Giao nhiệm vụ sưu tầm tư liệu liên quan đến các Cách mạng tháng Tám tại địa phương.* | Cách mạng mùa thu. |
| **10** | Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. | 10 | Không yêu cầu tường thuật, chỉ nêu một số nét về cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tạiQuảng trường Ba Đình. |  |
| **11** | Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945). | 11 |  |  |
| **12** | **Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến trống thực dân Pháp (1945 – 1954)** | Vượt qua tình thế hiểm nghèo. | 12 |  |  |
| **13** | “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”. | 13 |  |  |
| **14** | Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp” | 14 | Không yêu cầu trình bày diễn biến, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947. |  |
| **15** | Chiến thắng Biên giới Thu – Đông 1950. | 15 | Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Biên Giới |  |
| **16** | Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới | 16 |  |  |
| **17** | Ôn tập học kì 1 | 17 |  |  |
| **18** | ***Kiểm tra cuối học kì 1*** | 18 |  |  |
| **19** | Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ | 19 | Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Điện Biên Phủ. |  |
| **20** | Ôn tập chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954) | 20 |  |  |
| **21** | **Xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954–1975)** | Nước nhà bị chia cắt | 21 |  |  |
| **22** | Bến Tre đồng khởi | 22 |  |  |
| **23** | Nhà máy hiện đại đầu tiên ở nước ta | 23 |  |  |
| **24** | Đường Trường Sơn | 24 |  |  |
| **25** | Sấm sét đêm giao thừa | 25 |  |  |
| **26** | Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” | 26 | - Bổ sung về yêu cầu cần đạt:  -*Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về chiến dịch Điện Biên Phủ.* |  |
| **27** | Lễ kí Hiệp định Pa - ri | 27 |  |  |
| **28** | Tiến vào Dinh Độc lập | 28 | - Bổ sung về yêu cầu cần đạt:  *- Kể lại được diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, có sử dụng lược đồ, tư liệu lịch sử (tranh ảnh, câu chuyện ,...).* |  |
| **29** | Hoàn thành thống nhất đất nước | 29 | - Bổ sung về yêu cầu cần đạt:  *- Nêu được ý nghĩa của Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam.* |  |
| **30** | Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình | 30 |  |  |
| **31** |  | (LS địa phương): Khu di tích LS Hưng Yên | 31 |  |  |
| **32** | Một số chiến thắng...1947 | 32 |  |  |
| **33** | Ôn tập lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay | 33 |  |  |
| **34** | Ôn tập học kì 2 | 34 |  |  |
| **35** | ***Kiểm tra định kì cuối học kì II*** | 35 |  |  |

**6. Môn Địa lí**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** | **Địa lí Việt Nam** | Việt Nam – Đất nước chúng ta | 1 | -Bổ sung về yêu cầu cần đạt:  *+ Nêu được số lượng đơn vị hành chính của Việt Nam, kể được tên một số tỉnh, thành phố của Việt Nam.*  *+Nêu được ý nghĩa của Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam.* |  |
| **2** | Địa hình và khoáng sản | 2 | -Bổ sung về yêu cầu cần đạt:  *HS Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (đặc biệt với tài nguyên thiên nhiên mà địa phương HS có)* |  |
| **3** | Khí hậu | 3 | -Bổ sung về yêu cầu cần đạt:  *HS Đưa ra được một số biện pháp phòng chống thiên tai (đặc biệt với thiên tai mà địa phương HS có).* |  |
| **4** | Sông ngòi | 4 |  |  |
| **5** | Vùng biển nước ta | 5 | *- Dạy thành chủ đề liên môn: Biển, đảo Việt Nam (xem bảng danh mục các chủ đề liên môn)*  *HS tích hợp lịch sử và địa lí và vấn đề xã hội.*  *– Sưu tầm, đọc và kể lại được một số câu chuyện, bài thơ về biển, đảo Việt Nam.*  \_GDANQP:Làm rõ tầm quan trọng của vùng biển nước ta trong phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh |  |
| **6** | Đất và rừng | 6 |  |  |
| **7** | Ôn tập | 7 | Không yêu cầu hệ thống hoá, chỉ cần nêu một số đặc điểm chính về địa lí tự nhiên Việt Nam: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng |  |
| **8** | Dân số nước ta | 8 |  |  |
| **9** | Các dân tộc, sự phân bố dân cư. | 9 | -Bổ sung về yêu cầu cần đạt:  *- Kể được tên một số dân tộc ở Việt Nam và kể lại được một số câu chuyện về tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.* |  |
| **10** | Nông nghiệp. | 10 | Sử dụng lược đồ để nhận biết về cơ cấu và phân bố của nông nghiệp (không yêu cầu nhận xét) |  |
| **11** | Lâm nghiệp và thủy sản. | 11 | Sử dụng sơ đồ, bản số liệu để nhận biết về cơ cấu và phân bố của lâm nghiệp và thuỷ sản (không yêu cầu nhận xét). |  |
| **12** | Công nghiệp. | 12 |  |  |
| **13** | Công nghiệp (tiếp theo). | 13 |  |  |
| **14** | Giao thông vận tải. | 14 |  |  |
| **15** | Thương mại và du lịch. | 15 |  |  |
| **16** | Ôn tập | 16 | Không yêu cầu hệ thống hoá các kiến thức đã học, chỉ cần biết một số đặc điểm về địa lí tự nhiên, dân cư, các ngành kinh tế của nước ta. |  |
| **17** | Ôn tập học kì 1 | 17 |  |  |
| **18** | ***Kiểm tra cuối học kì 1*** | 18 |  |  |
| **19** | **Địa lí thế giới** | Châu Á | 19 |  |  |
| **20** | Châu Á(tt) | 20 | Dạy lồng ghép hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Vào mục 5. Khu vực Đông Nam Á) CV 405  *– Xác định được vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á và các nước trong khu vực Đông Nam Á trên bản đồ hoặc lược đồ.*  *– Nêu được sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).*  *– Nêu được ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).* |  |
| **21** | Các nước láng giềng của Việt Nam | 21 |  |  |
| **22** | Châu Âu | 22 |  |  |
| **23** | Một số nước ở Châu Âu | 23 | Dạy lồng ghép văn minh Hy Lạp (Thêm mục 3. Hy Lạp) CV 405  *– Xác định được vị trí địa lí của nước Hy Lạp hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.*  *– Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...), tìm hiểu và mô tả được một số thành tựu tiêu biểu về kiến trúc, điêu khắc,... của văn minh Hy Lạp.*  *– Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về lịch sử Olympic, về các vị thần của Hy Lạp.* |  |
| **24** | Ôn tập | 24 |  |  |
| **25** | Châu Phi | 25 |  |  |
| **26** | Châu Phi ( tiếp theo) | 26 | Dạy lồng ghép văn minh Ai Cập (Thêm mục 5. Ai Cập) CV 405  *– Xác định được vị trí địa lí của nước Ai Cập hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.*  *– Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...), tìm hiểu và mô tả được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Ai Cập: Kim tự tháp, đồng hồ mặt trời,...*  *– Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về Kim tự tháp, Pharaon,...* |  |
| **27** | Châu Mĩ | 27 |  |  |
| **28** | Châu Mĩ (tt) | 28 |  |  |
| **29** | Châu Đại Dương và châu Nam Cực | 29 |  |  |
| **30** | Các đại dương trên thế giới | 30 |  |  |
| **31** |  | (ĐL địa phương): Vị trí địa lí... | 31 |  |  |
| **32** | Dân cư và hoạt động kinh tế tỉnh Hưng Yên | 32 |  |  |
| **33** | Ôn tập cuối năm | 33 | Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế của các châu lục. |  |
| **34** | Ôn tập học kì 2 | 34 |  |  |
| **35** | ***Kiểm tra định kì cuối học kì II*** | 35 |  |  |

**7. Môn Kĩ thuật**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuầntháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** |  | Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình. | 1 |  |  |
| **2** |  | Chuẩn bị nấu ăn. | 2 |  |  |
| **3** |  | Nấu cơm | 3 |  |  |
| **4** |  | Nấu cơm (tt) | 4 |  |  |
| **5** |  | Luộc rau | 5 |  |  |
| **6** |  | Bày dọn bữa ăn trong gia đình | 6 |  |  |
| **7** |  | Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống | 7 |  |  |
| **8** |  | Nấu ăn tự chọn | 8 |  |  |
| **9** |  | Nấu ăn tự chọn (tt) | 9 |  |  |
| **10** |  | Nấu ăn tự chọn (tt) | 10 |  |  |
| **11** |  | Nhà sáng chế | 11 |  | Bài mới |
| **12** |  | Nhà sáng chế (tt) | 12 |  | Bài mới |
| **13** |  | Sử dụng điện thoại | 13 |  | Bài mới |
| **14** |  | Sử dụng điện thoại (tt) | 14 |  | Bài mới |
| **15** |  | Sử dụng tủ lạnh | 15 |  | Bài mới |
| **16** |  | Sử dụng tủ lạnh (tt) | 16 |  | Bài mới |
| **17** |  | Lắp xe cần cẩu | 17 |  |  |
| **18** |  | Lắp xe cần cẩu (tt) | 18 |  |  |
| **19** |  | Lắp xe cần cẩu (tt) | 19 |  |  |
| **20** |  | Lắp xe ben | 20 |  |  |
| **21** |  | Lắp xe ben (tt) | 21 |  |  |
| **22** |  | Lắp xe ben (tt) | 22 |  |  |
| **23** |  | Lắp máy bay trực thăng | 23 |  |  |
| **24** |  | Lắp máy bay trực thăng (tt) | 24 |  |  |
| **25** |  | Lắp máy bay trực thăng (tt) | 25 |  |  |
| **26** |  | Lắp rô bốt | 26 |  |  |
| **27** |  | Lắp rô bốt (tt) | 27 |  |  |
| **28** |  | Lắp rô bốt (tt) | 28 |  |  |
| **29** |  | Lắp ghép mô hình tự chọn | 29 |  |  |
| **30** |  | Lắp ghép mô hình tự chọn (tt) | 30 |  |  |
| **31** |  | Lắp ghép mô hình tự chọn (tt) | 31 |  |  |
| **32** |  | Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin | 32 |  | Bài mới |
| **33** |  | Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (tt) | 33 |  | Bài mới |
| **34** |  | Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (tt) | 34 |  | Bài mới |
| **35** |  | Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (tt) | 35 |  | Bài mới |

**8. Môn Thể dục 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh bổ sung** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/ thời lượng** |
| Tuần 1,  Tháng 9 | Đội hình đội ngũ | Giới thiệu nội dung chương trình thể dục lớp 5 - Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Trò chơi "Kết bạn" | 1 |  |  |
| Đội hình đội ngũ | Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Trò chơi ""Chạy đổi chỗ vỗ tay  nhau" và "Lò cò tiếp sức | 2 |  |  |
| Tuần 2,  Tháng 9 | Đội hình đội ngũ | Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số,  đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay  trái, quay sau. Trò chơi "Chạy tiếp sức" và "Kết bạn". | 3 |  |  |
|  | Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số,  đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay  trái, quay sau. Trò chơi "Chạy tiếp sức" và "Kết bạn". | 4 |  |  |
| Tuần 3,  Tháng 9 | Đội hình đội ngũ | Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau. Trò chơi "Bỏ khăn". | 5 |  |  |
|  | Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau. Trò chơi "Bỏ khăn". | 6 |  |  |
| Tuần 4.  Tháng 9 | Đội hình đội ngũ | Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,  quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng  phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Trò chơi "Hoàng Anh, Hoàng Yến". | 7 |  |  |
|  | Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,  quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng  phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Trò chơi "Mèo đuổi chuột". | 8 |  |  |
| Tuần 5,  Tháng 10 | Đội hình đội ngũ | Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,  đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi  đều sai nhịp. Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức" | 9 |  |  |
|  | Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,  đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi  đều sai nhịp. Trò chơi "Nhảy đúng nhảy nhanh". | 10 |  |  |
| Tuần 6,  Tháng 10 | Đội hình đội ngũ | Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng ngang và hàng dọc, điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Trò chơi "Nhảy đúng nhảy nhanh". | 11 |  |  |
|  | Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng ngang và hàng dọc, điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Trò chơi "Nhảy đúng nhảy nhanh". | 12 |  |  |
| Tuần 7,  Tháng 10 | Đội hình đội ngũ | Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng ngang và hàng dọc, điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Trò chơi "Trao tín gậy". | 13 |  |  |
|  | Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng ngang và hàng dọc, điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Trò chơi "Trao tín gậy". | 14 |  |  |
| Tuần 8,  Tháng 10 |  | Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng  hàng, điểm số - Đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái. Trò chơi "Kết bạn | 15 |  |  |
|  | Động tác vươn thở và tay của bài thể dục  phát triển chung. Trò chơi ""Dẫn bóng". | 16 |  |  |
| Tuần 9,  Tháng 11 | Bài thể dục | Động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Dẫn bóng" | 17 |  |  |
|  | Động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Ai nhanh và khéo hơn". | 18 |  |  |
| Tuần 10,  Tháng 11 | Bài thể dục | Động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình  của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Ai nhanh và khéo hơn" | 19 |  |  |
|  | Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và  toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Chạy nhanh theo số". | 20 |  |  |
| Tuần 11,  Tháng 11 | Bài thể dục | Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Chạy nhanh theo số". | 21 |  |  |
|  | Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Chạy nhanh theo số". | 22 |  |  |
| Tuần 12,  Tháng 11 | Bài thể dục | Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và  toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Ai nhanh và khéo hơn" | 23 |  |  |
|  | Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và  toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Kết bạn". | 24 |  |  |
| Tuần 13,  Tháng 11,12 | Bài thể dục | Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình,  toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể  dục phát triển chung. Trò chơi "Ai nhanh và khéo hơn" | 25 |  |  |
|  | Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình,  toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể  dục phát triển chung. Trò chơi "Chạy nhanh theo số". | 26 |  |  |
| Tuần 14,  Tháng 12 | Bài thể dục | Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hoà của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Thăng bằng". | 27 |  |  |
|  | Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hoà của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Thăng bằng". | 28 |  |  |
| Tuần 15,  Tháng 12 | Bài thể dục | Bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Thỏ nhảy". | 29 |  |  |
|  | Bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Thỏ nhảy". | 30 |  |  |
| Tuần 16, Tháng 12 | Bài thể dục | Bài thể dục phát triển chung.Trò chơi "Lò cò tiếp sức". | 31 |  |  |
|  | Bài thể dục phát triển chung.Trò chơi "Lò cò tiếp sức". | 32 |  |  |
| Tuần 17,Tháng 12 | Đội hình đội ngũ | Đi đều vòng phải, vòng trái.Trò chơi "Chạy tiếp sức theo vòng tròn". | 33 |  |  |
|  | Đi đều vòng phải, vòng trái.Trò chơi "Chạy tiếp sức theo vòng tròn". | 34 |  |  |
| Tuần 18, Tháng 1 - 2022 | Đội hình đội ngũ | Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi  đi đều sai nhịp. Trò chơi "Chạy tiếp sức theo vòng tròn". | 35 |  |  |
|  | **SƠ KẾT HỌC KÌ I** | 36 |  |  |
| Tuần 19, Tháng 1 |  | Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Trò chơi "Đua ngựa", "Lò cò tiếp sức" | 37 | “Khẩu phần và nhu cầu năng lượng của cơ thể” |  |
| Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng VĐCB | Tung và bắt bóng - Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi "Bóng chuyền sáu". | 38 | “Khẩu phần và nhu cầu năng lượng của cơ thể” |  |
| Tuần 20, Tháng 1 | BTRLTT và kĩ năng VĐCB | Tung và bắt bóng - Nhảy dây kiểu chụm hai chân.Trò chơi "Bóng chuyền sáu” | 39 |  |  |
|  | Tung và bắt bóng - Nhảy dây kiểu chụm hai chân.Trò chơi "Bóng chuyền sáu” | 40 |  |  |
| Tuần 21, Tháng 1 | BTRLTT và kĩ năng VĐCB | Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người - Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Bật cao.Trò chơi "Bóng chuyền sáu | 41 |  |  |
|  | Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người - Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Bật cao. Trò chơi "Trồngnụ, trồng hoa". | 42 | Điều chỉnh có thể không chơi trò chơi: Trồng nụ trồng hoa |  |
| Tuần 22, Tháng 2 | Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng VĐCB | Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người - Di chuyển tung và bắt bóng - Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Bật cao, tập phối hợp chạy-nhảy-mang vác.Trò chơi "Trồng nụ, trồng hoa". | 43 | Điều chỉnh có thể không cần mang vác, hoặc có thể chỉ mang vật nhẹ, có có thể không chơi trò chơi: Trồng nụ trồng hoa |  |
|  | Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người - Di chuyển tung và bắt bóng - Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Bật cao, tập phối hợp chạy-nhảy-mang vác.Trò chơi "Trồng nụ, trồng hoa". | 44 |  |  |
| Tuần 23, Tháng 2 | Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng VĐCB | Di chuyển tung và bắt bóng - Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Bật cao.Trò chơi "Qua cầu tiếp sức". | 45 | Điều chỉnh Làm quen với bật lên cao có thể có đà hoặc tại chỗ |  |
|  | Di chuyển tung và bắt bóng - Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Bật cao.Trò chơi "Qua cầu tiếp sức". | 46 |  |  |
| Tuần 24, Tháng 2 | Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng VĐCB | Phối hợp chạy-nhảy- mang vác, bật cao, phối hợp chạy và bật nhảy. Trò chơi "Qua cầu tiếp sức" | 47 | Các bài tập rèn luyện kỹ năng lăn, lộn. |  |
|  | Phối hợp chạy-nhảy- mang vác, bật cao, phối hợp chạy và bật nhảy. Trò chơi "Chuyểnnhanh, nhảy nhanh". | 48 | Các bài tập rèn luyện kỹ năng lăn, lộn. |  |
| Tuần 25, Tháng 2, 3 | Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng VĐCB | Bật cao - Phối hợp chạy đà-bật cao. Trò chơi "Chuyển nhanh, nhảy nhanh". | 49 | Các bài tập rèn luyện kỹ năng leo, trèo. |  |
|  | Bật cao - Phối hợp chạy đà-bật cao. Trò chơi "Chuyển nhanh, nhảy nhanh". | 50 | Các bài tập rèn luyện kỹ năng leo, trèo. |  |
| Tuần 26, Tháng 3 | Môn thể thao tự chọn | Tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu, chuyền cầubằng mu bàn chân. Trò chơi "Chuyền và bắt bóng tiếp sức". | 51 | “ Vai trò và nhu cầu của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể” |  |
|  |  | Tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu, chuyền cầubằng mu bàn chân.Trò chơi "Chuyền và bắt bóng tiếp sức". | 52 | “ Vai trò và nhu cầu của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể” |  |
| Tuần 27, Tháng 3 | Môn thể thao tự chọn | Chuyền cầu, tâng cầu, phát cầu bằng mubàn chân.Trò chơi "Chuyền và bắt bóng tiếp sức" | 53 |  |  |
|  |  | Chuyền cầu, tâng cầu, phát cầu bằng mubàn chân.Trò chơi "Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau". | 54 |  |  |
| Tuần 28, Tháng 3 | Môn thể thao tự chọn | Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân - Phát cầu bằng mu bàn chân.  Trò chơi "Bỏ khăn" | 55 |  |  |
|  |  | Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân - Phát cầu bằng mu bàn chân.  Trò chơi "Hoàng Anh,Hoàng Yến". | 56 |  |  |
| Tuần 29, Tháng 3,4 | Môn thể thao tự chọn | Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân - Phát cầu bằng mu bàn chân. Trò chơi "Nhảy đúng, nhảy nhanh" | 57 |  |  |
|  |  | Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân - Phát cầu bằng mu bàn chân. Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức". | 58 |  |  |
| Tuần 30, Tháng 4 | Môn thể thao tự chọn | Tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.Trò chơi "Lò cò tiếp sức" | 59 |  |  |
|  |  | Tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.Trò chơi "Trao tín gậy". | 60 |  |  |
| Tuần 31, Tháng 4 | Môn thể thao tự chọn | Tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức" | 61 |  |  |
|  |  | Tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân. Trò chơi "Chuyểnđồ vật". | 62 |  |  |
| Tuần 32, Tháng 4 | Môn thể thao tự chọn | Phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân. Trò chơi "Lăn bóng" | 63 |  |  |
|  |  | Phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân. Trò chơi "Dẫn bóng". | 64 |  |  |
| Tuần 33, Tháng 4,5 | Môn thể thao tự chọn | Phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân. Trò chơi "Dẫn bóng". | 65 |  |  |
|  |  | Phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân. Trò chơi "Dẫn bóng". | 66 |  |  |
| Tuần 34, Tháng 5 |  | Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức", "Dẫn bóng" | 67 | “Một số gợi ý cho chế độ ăn uống trước trong và sau khi luyện tập”. |  |
|  | Trò chơi vận động | Trò chơi "Nhảy đúng, nhảy nhanh", "Ai kéo khoẻ". | 68 | “Một số gợi ý cho chế độ ăn uống trước trong và sau khi luyện tập”. |  |
| Tuần 35, Tháng 5 |  | Trò chơi "Lò cò tiếp sức" và "Lăn bóng". | 69 |  |  |
|  |  | **Tổng kết môn học** | 70 |  |  |

**9. Môn Mĩ thuật**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung** |  |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/**  **thời lượng** | **Ghi chú** |
| Tuần 1 9/2021 | CÂU CHUYỆN MĨ THUẬT | Trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm MT | Tiết 1 | -Thêm tiết cho phù hợp với cấu trúc nội dung điều chỉnh theo hướng tiếp cận nội dung chương trình 2018 |  |
| Tuần 2,3 9/2021 | CHỦ ĐỀ 1: | Chân dung tự họa | Tiết 2,3 |  |  |
| Tuần 4,5 10/2021 | CHỦ ĐỀ 2: | Sự liên kết thú vị của các hình khối | Tiết 4,5 |  |  |
| Tuần 6,7 10/2021 | CHỦ ĐỀ 3: | Âm nhạc và sắc màu | Tiết 6,7 | Giảm 1 tiết |  |
| Tuần 8,9 11/2021 | CHỦ ĐỀ 4: | Sáng tạo với những chiếc lá | Tiết 8,9 | Điều chỉnh giới thiệu về Đồ họa (tranh in) |  |
| Tuần10, 11 11/2021  Tuần 12,13 12/2021 | CHỦ ĐỀ 5: | Trường em | Tiết 10,11,12,13 |  |  |
| Tuần 14,15 12/2021 | CHỦ ĐỀ 6: | Chú bộ đội của chúng em | Tiết 14,15 |  |  |
| Tuần 16, 17 1/2022 | CHỦ ĐỀ 7: | THTTCĐ: Ước mơ của em | Tiết 16,17 |  |  |
| Tuần 18, 1 /2022 | TRƯNG BÀY SẢN PHẨM HỌC KÌ I | Trưng bày sản phẩm của học sinh | Tiết 18 |  |  |
| Tuần 19,20 1/ 2021  Tuần 21,22 2/2022 | CHỦ ĐỀ 8: | Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện | Tiết 19,20,21,22 | Điều chỉnh giới thiệu về Đồ họa vi tính |  |
| Tuần 23,24 2/2022 | CHỦ ĐỀ 9: | Trang phục yêu thích | Tiết 23,24 | Điều chỉnh giới thiệu về Đồ họa (tranh in) |  |
| Tuần 25, 26, 27 3/2022 | CHỦ ĐỀ 10: | Cuộc sống quanh em | Tiết  25,26,27 |  |  |
| Tuần 28 ,29 , 4/2022 | CHỦ ĐỀ 11: | Vẽ biểu cảm các đồ vật | Tiết 28,29 |  |  |
| Tuần 30, 31, 32 4/2022 | CHỦ ĐỀ 12: | Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu | Tiết 30,31,32 | Điều chỉnh giới thiệu về Đồ họa (tranh in) |  |
| Tuần 33, 34 5/2022 | CHỦ ĐỀ 13: | Xem tranh “Bác Hồ” | Tiết 33,34 | -Thay đổi tên chủ đề cho phù hợp nội dung.  - Tích hợp nội dung lồng ghép giới thiệu về đồ họa vi tính. |  |
| Tuần 35 5/2022 | TRƯNG BÀY SẢN PHẨM HỌC KÌ II | Trưng bày sản phẩm của học sinh học kì 2 | Tiết 35 |  |  |

**10. Môn Âm nhạc**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ** | | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | | **Tiết học/**  **thời lượng** |  |  |
| **1** |  |  | Ôn tập một số bài hát đã học | 1 |  |  |
| **2** |  |  | Học hát: bài Reo vang bình minh. –  N&L: Lưu Hữu Phước | 2 |  |  |
| **3** |  |  | Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh.- TĐN: số 1 | 3 |  |  |
| **4** |  |  | Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh  - N&L: Huy Trân | 4 |  |  |
| **5** |  |  | Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh  .- TĐN: số 2 | 5 |  |  |
| **6** |  |  | Học hát bài: Con chim hay hót  -. N&L: Phan Huỳnh Điểu | 6 |  |  |
| **7** |  |  | Ôn tập bài hát: Con chim hay hót. - TĐN: Số 1-số 2 | 7 |  |  |
| **8** |  |  | Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh. - Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Nghe nhạc | 8 |  |  |
| **9** |  |  | Học hát: bài: Những bông hoa những bài ca - (Nhạc và lời: Hồng Long). | 9 |  |  |
| **10** |  |  | Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca.  Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài. | 10 |  |  |
| **11** |  |  | Tập đọc nhạc: TĐN số 3. Nghe nhạc. | 11 |  |  |
| **12** |  |  | Học hát: Bài: Ước mơ  (Nhạc Trung Quốc – Lời việt: An Hòa). | 12 |  |  |
| **13** |  |  | Ôn tập bài hát: Ước mơ. TĐN: số 4 | 13 |  |  |
| **14** |  |  | Ôn 2 bài hát: Những ... những bài ca & Ước mơ  . – Nghe nhạc. | 14 |  |  |
| **15** |  |  | Ôn tập TĐN số 3, số 4. – Nghe nhạc. | 15 |  |  |
| **16** |  |  | Học hát: “Mùa hoa phượng nở” – Nhạc và lời: Hoàng Vân | 16 |  |  |
| **17** |  |  | Tập biểu diễn hai bài hát: Những bông hoa những bài ca; Ước mơ - Ôn tập: TĐN số 2 | 17 |  |  |
| **18** |  |  | Tập biểu diễn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca; Ước mơ. – Ôn tập: TĐN: số 4 | 18 |  |  |
| **19** |  |  | Học hát: Hát mừng (Dân ca Tây Nguyên) | 19 |  |  |
| **20** |  |  | Ôn tập bài hát: Hát mừng - TĐN: số 5 | 20 |  |  |
| **21** |  |  | Học hát bài: Tre ngà bên Lăng Bác  - N&L: Hàn Ngọc Bích | 21 |  |  |
| **22** |  |  | Ôn bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác -TĐN: số 6 | 22 |  |  |
| **23** |  |  | Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng; Tre ngà bên Lăng Bác - Ôn tập TĐN số 6 | 23 |  |  |
| **24** |  |  | Học hát bài: Đất nước tươi đẹp sao  (Nhạc: Malaysia – Lời: Vũ Trọng Tường) | 24 |  |  |
| **25** |  |  | Ôn tập bài hát: Đất nước tươi đẹp sao  - TĐN: số 7 | 25 |  |  |
| **26** |  |  | Học hát bài “Em vẫn nhớ trường xưa”  – Nhạc và lời: Thanh Sơn | 26 | Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát  - Nhận biết được 2 âm hình tiết tấu  - Sử dụng 2 nhạc cụ gõ khác nhau hòa tấu đệm cho bài hát Em vẫn nhớ trường xưa. |  |
| **27** |  |  | Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa  - Tập đọc nhạc TĐN: số 8 | 27 |  |  |
| **28** |  |  | Ôn tập 2 bài hát: Đất nước....; Em vẫn nhớ trường xưa - Kể chuyện âm nhạc | 28 |  |  |
| **29** |  |  | Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 7, số 8 - Nghe nhạc | 29 | - Nhận biết được âm hình tiết tấu; sử dụng nhạc cụ gõ đệm âm hình tiết tấu cho bài TĐN số 8. |  |
| **30** |  |  | Học hát bài: Dàn đồng ca mùa hạ  (Nhạc Lê minh Châu – Lời: Phỏng thơ Nguyễn Minh Nguyên). | 30 |  |  |
| **31** |  |  | Ôn bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ - Nghe nhạc | 31 |  |  |
| **32** |  |  | Học hát: Bài mùa hoa phượng nở  - Nhạc và lời: Hoàng Vân | 32 |  |  |
| **33** |  |  | Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác & Đất nước tươi đẹp sao | 33 | Hát kết hợp vận động cơ thể (vỗ tay, giậm chân...) |  |
| **34** |  |  | Tập biểu diễn các bài hát | 34 | Hát kết hợp vận động cơ thể (vỗ tay, giậm chân...) |  |
| **35** |  |  | Tập biểu diễn các bài hát | 35 |  |  |