**LỊCH BÁO GIẢNG**

**Tuần:** 29 Từ ngày 1/4 /2024 – 5/4/2024

**Lớp:** 3D. Năm học 2023 – 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/ngày** | **Sáng** | | **Chiều** | |
| Thứ Hai  1/4/2024 | HĐTN | Sinh hoạt dưới cờ: Bảo vệ thiên nhiên | / |  |
| TV | Sông Hương (T1) | Đ Đ | **Xử lí bất hòa ... ( T3)** |
| TV | Sông Hương (T2) | TNXH | **Bài 27:** Trái Đất và các đới khí hậu. |
| T | Bài 66. Xem đồng hồ. Tháng - năm (t1) |  |  |
| Thứ Ba  2/4/2024 | TV | Sông Hương (T3) |  |  |
| Toán | Bài 66. Xem đồng hồ. Tháng - năm (t2) |  |  |
| L T | Ôn tập |  |  |
| HĐTN | Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên |  |  |
| Thứ Tư  3/4/2024 | TD |  |  |  |
| TV | Tiếng nước mình.( t1) |  |  |
| TV | Tiếng nước mình.( t2) |  |  |
| Toán | Bài 67. Thực hành xem đồng hồ. xem lịch (t1) |  |  |
| Thứ Năm  4/4/2024 | TV | Tiếng nước mình.( t3) | / |  |
| Toán | Bài 67. Thực hành xem đồng hồ. xem lịch (t2) | KNS | Bài 5: Chăm sóc, giúp đỡ gia đình (T3) |
| LTV | Ôn tập | NGLL | Đọc cặp đôi |
| TNXH | **Bài 27:** Trái Đất và các đới khí hậu. |  |  |
| Thứ Sáu  5/4/2024 |  |  | TV | Tiếng nước mình.( t4) |
|  |  | Toán | Bài 68. Tiền Việt Nam (t1) |
|  |  | HĐTN | Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đềTuyên truyền viên nhí |
|  |  |  |  |  |