**HỌC KÌ II LỊCH HỌC KHỐI 4**

**TUẦN 33 (Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỨ** | **BUỔI** | **MÔN HỌC** | **TÊN BÀI DẠY** | **GHI CHÚ** |
| **HAI****25/4** | **SÁNG** | *Chào cờ* | Chào cờ đầu tuần 33 |   |
| **Âm nhạc** | Hát thiếu nhi thế giới liên hoan |  |
| *Toán* | Luyện tập chung | 1,2,3 trang 153 |
| *Tập đọc* | Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất |  KNS |
| *Chính tả* | Nhớ viết: Đường đi Sa Pa |  |
| **BA****26/4** | **SÁNG** | *Toán* | Tỉ lệ bản đồ | 1,2 trang 154 |
| *LTVC* | Mở rộng vốn từ : Du lịch – Thám hiểm  |  |
| *Kể chuyện* | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | MT |
| **Tiếng Anh** | Unit 17- Lesson 1- Parts 1-5. |  |
| **Tiếng Anh** | Unit 17- Lesson 2- Parts 1-6. |  |
| **TƯ****27/4** | **SÁNG** | **Thể dục** | Môn tự chọn – Nhảy dây |  |
| *Toán* | Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ | 1,2 trang 156 |
| *Khoa học* | Nhu cầu chất khoáng của thực vật | MT |
| *Tập đọc* | Dòng sông mặc áo |  |
| *Tập làm văn* | Luyện tập quan sát con vật |  |
| **NĂM****28/4** | **SÁNG** | *Toán* | Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tt) | 1,2 trang 157 |
| *LTVC* | Câu cảm |  |
| *Địa lí* | Thành phố Huế |  |
| **Mĩ thuật** |  Chủ đề 11: Em tham gia giao thông (4t)-tiết 2 |  |
| *Lịch sử* | Nhà Nguyễn thành lập |  |
| **SÁU****29/4** | **SÁNG** | *Toán* | Thực hành | 1 trang 158 |
| **Tin học** | Bài 2: Các lệnh của Logo |  |
| *Tập làm văn* | Điền vào giấy tờ in sẵn |  |
| *Khoa học* | Nhu cầu không khí của thực vật | MT |
| *SHL* | Sinh hoạt lớp tuần 33 |  |