**TUẦN 30**

**TỪ NGÀY: 10/4 ĐẾN NGÀY 14/4/2023**

**NĂM HỌC: 2022 -2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIẾT** | **THỨ NGÀY** | **BUỔI** | **MÔN** |  |
| 1234123 | **HAI****10/4** | **SÁNG** | Chào cờTập đọcToánChính tả | Hơn một nghìn ngày vòng quanh thế giớiLuyện tập chungNhớ- viết: Đường đi Sa Pa |
| **CHIỀU** | Đạo đứcLịch sửKhoa học  | Bảo vệ môi trường(t1)Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang TrungNhu cầu chất khoáng của thực vật |
| 12 | **BA****11/4** | **SÁNG** | Toán Mĩ ThuậtLTVCĐọc th/ viện | Tỉ lệ bản đồMRVT: Du lịch- Thám hiểmĐọc thư viện |
| 1234 |  | **CHIỀU** |  |  |
| 1234 | **TƯ****12/4** | **SÁNG** | Tập đọcToánTLVKể chuyện | Dòng sông mặc áoỨng dụng của tỉ lệ bản đồLuyện tập quan sát con vậtKC đã nghe, đã đọc. |
| 123123 | **NĂM****134** | **SÁNG** | Toán LTVCKĩ thuậtThể dục | Luyện tậpCâu cảmLắp xe nôi. ( t 2) |
| **CHIỀU** | Khoa họcATGTĐịa lý | Nhu cầu không khí của thực vậtHậu quả của tai nạn giao thông.Thành phố Huế. |
| 1234123 | **SÁU****14/4** | **SÁNG** | ToánSHL + KTTLV | Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (TT)Chủ điêmt tháng 4Điền vào giấy tờ in sẵn |
| **CHIỀU** |  |  |