**Tuần 18 ( Từ 3 /1 đến 7 /1/ 2022 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỨ** | **BUỔI****HỌC** | **TIẾT**PPCT | **MÔN**  | **TÊN BÀI** | **Nội dung điều chỉnh** | **Hình thức** | **TK, MK** |
| HAI3/1 | Sáng |  | Chào cờ |  |  |  | **ID:** 786 250 9069 **MK: 12345** |
| 137 | Tập đọc – KC | Ôn tập cuối HKI ( T1) |  | online |
| 138 | Tập đọc – KC | Ôn tập cuối HKI ( T2) |  | online |
| 86 | Toán | Chu vi HCN |  | online |
| Chiều | 1 | HDH |  |  |  |
|  | Thể dục |  |  |  |
|  | TA -B |  |  |  |
| BA4/1 | Sáng | 139 | Chính tả | Ôn tập cuối HKI ( T3) |  | online | **ID:** 786 250 9069 **MK: 12345** |
| 87 | Toán | Chu vi HV |  | online |
| 18 | TC | Cắt dán chữ VUI VẺ |  | Giao BT qua link |
| 35 | TNXH | Ôn tập HKI |  | Giao BT qua link |
| Chiều |  | TA  |  |  |  |
| 18 | ĐĐ | Thực hành kĩ năng học kì I |  | Giao BT qua link |
| 2 | HDH |  |  |  |
|  | Tin học |  |  |  |
| TƯ5/1 | Sáng | 140 | Tập đọc | Ôn tập cuối HKI ( T4) |  | online | **ID:** 786 250 9069 **MK: 12345** |
| 88 | Toán | Luyện tập |  | online |
| 141 | LTVC | Ôn tập cuối HKI ( T5) |  | online |
|  | TA – B  |  |  |  |
| Chiều | 18 | HĐNGCK |  PTNNTT bài 1: Phòng tránh đuối nước |  |  |
| 3 | HDH |  |  |  |
|  | Âm nhạc |  |  |  |
|  | Mĩ thuật |  |  |  |
| NĂM6/1 | Sáng | 142 | Chính tả | Ôn tập cuối HKI ( T6) |  | online | **ID:** 786 250 9069 **MK: 12345** |
| 89 | Toán | Luyện tập chung |  | online |
|  | Thể dục |  |  |  |
|  | Thư viện |  |  |  |
| Chiều | 36 | TNXH | Vệ sinh môi trường |  | online |
| 2 | TA  |  |  |  |
| 143 | Tập viết | Kiểm tra học kì I ( đọc hiểu, LTVC) |  | Giao BT qua link |
| 4 | HDH |  |  |  |
| SÁU7/1 | Sáng | 144 | Tập làm văn | Kiểm tra học kì I (KT viết chính tả, TLV) |  |  |  |
|  | Tin học |  |  |  |
| 90 | Toán | Kiểm tra học kì I |  | Giao BT qua link |
| 5 | HDH |  |  |  |
| Chiều |  | Mĩ thuật |  |  |  |
|  | Âm nhạc |  |  |  |
| 18 | SHTT | SHS + HĐNGCK Bài KC món ăn ngày Tết quê em |  |  |