**LỊCH BÁO GIẢNG**

**Tuần:** 19 Từ ngày 15/1/2024 – 19/1/2024

**Lớp:** 3D. Năm học 2023 – 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thứ/ngày** | **Sáng** | **Chiều** |
| Thứ Hai15/1/2024 | HĐTN | SHDC: Cùng người thân sắm Tết | / |  |
| TV | Bầu trời ( Tiết 1) | Đ Đ | Tích cực hoàn thành nhiệm vụ |
| TV | Bầu trời ( Tiết 2) | TNXH | Sử dụng hợp lí thực vật và động vật ( T1) |
| T | Bài 45. Các số có 4 chữ số. Số 10 000 (t1) |  |  |
| Thứ Ba16/1/2024 | TV | Bầu trời ( Tiết 3) |  |  |
| Toán | Bài 45. Các số có 4 chữ số. Số 10 000 (t2) |  |  |
| L T | Luyện tập |  |  |
| HĐTN | Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lao động và thu nhập gia đình |  |  |
| Thứ Tư17/1/2024 | TD |  |  |  |
| TV | Mưa ( Tiết 1 ) |  |  |
| TV | Mưa ( Tiết 2 ) |  |  |
| Toán | Bài 45. Các số có 4 chữ số. Số 10 000 (t3) |  |  |
| Thứ Năm18/1/2024 | TV | Mưa ( Tiết 3 ) | / |  |
| Toán | Bài 46. So sánh các số trong phạm vi 10 000 (t1) | KNS | Bài 3: Thân thiện với mọi người xung quanh (T1) |
| LTV | Luyện tập | NGLL |  Bài 4: Tham gia giao thông an toàn trên các phương tiện giao thông công cộng (T1) |
| TNXH | Sử dụng hợp lí thực vật và động vật ( T2) |  |  |
| Thứ Sáu19/1/2024 |  |  | TV | Mưa ( Tiết 4 ) |
|  |  | Toán | Bài 46. So sánh các số trong phạm vi 10 000 (t2) |
|  |  | HĐTN |  Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Mua sắm tiết kiệm |