**KẾ HOẠCH**

**AN TOÀN GIAO THÔNG- CHĂM SÓC MẮT/ TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN**

**LỚP 1- NĂM HỌC : 2022- 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Nội dung dạy** | | **Ghi chú** |
| **ATGT- CHĂM SÓC MẮT** | **ĐỌC THƯ VIỆN** |  |
| **1** | ATGT BÀI 1 ( T 1)Đường em tới trường |  |  |
| **2** |  | ĐỌCTV:Đọc to nghe chung |  |
| **3** | ATGT BÀI 1 ( T2) Đường em tới trường |  |  |
| **4** |  | ĐỌCTV:Đọc to nghe chung |  |
| **5** | CSM BÀI 1 ( T1) Đôi mắt và cách chăm sóc. |  |  |
| **6** |  | ĐỌCTV:Đọc to nghe chung |  |
| **7** | CSM BÀI 1 ( T2) Đôi mắt và cách chăm sóc. |  |  |
| **8** |  | ĐỌCTV:Đọc to nghe chung |  |
| **9** | ATGT BÀI 2(T1)Đèn tín hiệu giao thông |  |  |
| **10** |  | ĐỌCTV:Đọc to nghe chung |  |
| **11** | ATGT BÀI 2(T2) Đèn tín hiệu giao thông |  |  |
| **12** |  | ĐỌCTV:Đọc to nghe chung |  |
| **13** | CSM BÀI 2 ( T1) Cần làm gì để phòng tránh cận thị học đường. |  |  |
| **14** |  | ĐỌC TV: Cùng đọc |  |
| **15** | CSM BÀI 2 ( T2) Cần làm gì để phòng tránh cận thị học đường. |  |  |
| **16** |  | ĐỌC TV: Cùng đọc |  |
| **17** | ATGT BÀI 3 ( T 1)Đi bộ trên đường an toàn |  |  |
| **18** | ATGT BÀI 3 ( T 2) )Đi bộ trên đường an toàn |  |  |
| **19** | CSM BÀI 3 ( T1) Phòng tránh bệnh đau mắt đỏ. |  |  |
| **20** |  | ĐỌC TV: Cùng đọc |  |
| **21** | CSM BÀI 3 ( T2) Phòng tránh bệnh đau mắt đỏ. |  |  |
| **22** |  | ĐỌC TV: Cùng đọc |  |
| **23** | ATGT BÀI 4 ( T 1) Ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông |  |  |
| **24** |  | ĐỌC TV: Đọc đôi |  |
| **25** | ATGT BÀI 4 ( T 2) Ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông |  |  |
| **26** |  | ĐỌC TV: Đọc đôi |  |
| **27** | CSM BÀI 4 ( T1) Cần làm gì để phòng tránh chấn thương mắt. |  |  |
| **28** |  | ĐỌC TV: Đọc đôi |  |
| **29** | CSM BÀI 4 ( T2) Cần làm gì để phòng tránh chấn thương mắt. |  |  |
| **30** |  | ĐỌC TV: Đọc cá nhân |  |
| **31** | ATGT BÀI 5 ( T 1)Nhớ đội mũ bảo hiểm |  |  |
| **32** |  | ĐỌC TV: Đọc cá nhân |  |
| **33** | ATGT BÀI 5 ( T 2) Nhớ đội mũ bảo hiểm |  |  |
| **34** |  | ĐỌC TV: Đọc cá nhân |  |
| **35** | **THỰC HÀNH CUỐI NĂM** |  |  |