|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN ....................  **TRƯỜNG TH&THCS ....................** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3**

**Năm học 2023 - 2024**

**I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH**

- Căn cứ CV 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7 tháng 6 năm 2021 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học;

- Chương trình môn học và HĐ giáo dục lớp 3;

- Sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Thực hiện theo chương trình GDPT 2018;

- Kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường (phụ lục 1.4). Thực hiện từ tuần 1 đến tuần 35 của năm học 2023-2024;

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học: Kế hoạch giáo dục nhà trường;

- Hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền;

**II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC**

1. Đội ngũ giáo viên: Đảm bảo yêu cầu về chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.

2. Đặc điểm đối tượng học sinh: Sĩ số 3 HS, sống gần trường thuận lợi cho việc học tập và đi lại.

3. Nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có).

4. Các nội dung về:

- Giáo dục KNS, Giáo dục Stem.

**III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3**

(1 tiết / tuần x 35 tuần / năm = 35 tiết /năm)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)**  *(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)* | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | | | **Tiết học/**  **thời lượng** | |
| **HỌC KÌ I (18 tuần: 18 tiết)** | | | | | | | | | |
| **CHỦ ĐỀ 1. CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG** | | | | | | | | | |
| **1** | | **Chủ đề 1. Công nghệ và đời sống** | Bài 1. Tự nhiên và công nghệ | | | 1 | |  |  |
| **2** | | Bài 1. Tự nhiên và công nghệ | | | 2 | |  |  |
| **3** | | Bài 2. Sử dụng đèn học | | | 3 | |  |  |
| **4** | | Bài 2. Sử dụng đèn học | | | 4 | |  |  |
| **5** | | Bài 2. Sử dụng đèn học | | | 5 | |  |  |
| **6** | | Bài 2. Sử dụng đèn học | | | 6 | |  |  |
| **7** | | Bài 3: Sử dụng quạt điện | | | 7 | |  |  |
| **8** | | Bài 3. Sử dụng quạt điện | | | 8 | |  |  |
| **9** | | Bài 3. Sử dụng quạt điện | | | 9 | |  |  |
| **10** | | Bài 3. Sử dụng quạt điện | | | 10 | |  |  |
| **11** | | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh | | | 11 | |  |  |
| **12** | | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh | | | 12 | |  |  |
| **13** | | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh | | | 13 | |  |  |
| **14** | | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh | | | 14 | |  |  |
| **15** | | Bài 5: Sử dụng máy thu hình | | | 15 | | **B**ài học stem: Cẩm nang sử dụng máy thu hình (ti vi) (2 tiết) |  |
| **16** | | Bài 5: Sử dụng máy thu hình | | | 16 | |  |
| **17** | | Bài 5: Sử dụng máy thu hình | | | 17 | |  |  |
| **18** | | **Ôn tập, kiểm tra** | Kiểm tra HKI | | | 18 | |  |  |
| **HỌC KÌ II (17 tuần: 17 tiết)** | | | | | | | | | |
| **19** | **Chủ đề 1. Công nghệ và đời sống** | | | Bài 5: Sử dụng máy thu hình | 19 | |  | |  |
| **20** | Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình | 20 | |  | |  |
| **21** | Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình | 21 | |  | |  |
| **CHỦ ĐỀ 2. THỦ CÔNG KĨ THUẬT** | | | | | | | | | |
| **22** | **Chủ đề 2. Thủ công kĩ thuật** | | | Bài 7: Làm đồ dùng học tập | 22 | |  | |  |
| **23** | Bài 7: Làm đồ dùng học tập | 23 | | Bài học stem: Sáng tạo đồ dùng học tập (2 tiết) | |  |
| **24** | Bài 7: Làm đồ dùng học tập | 24 | |  |
| **25** | Bài 7: Làm đồ dùng học tập | 25 | |  | |  |
| **26** | Bài 8: Làm biển báo giao thông | 26 | |  | |  |
| **27** | Bài 8: Làm biển báo giao thông | 27 | |  | |  |
| **28** | Bài 8: Làm biển báo giao thông | 28 | |  | |  |
| **29** | Bài 8: Làm biển báo giao thông | 29 | |  | |  |
| **30** | Bài 9: Làm đồ chơi | 30 | |  | |  |
| **31** | Bài 9: Làm đồ chơi | 31 | |  | |  |
| **32** | Bài 9: Làm đồ chơi | 32 | |  | |  |
| **33** | Bài 9: Làm đồ chơi | 33 | |  | |  |
| **34** | **Ôn tập, kiểm tra** | | | Ôn tập HKII | 34 | |  | |  |
| **35** | Kiểm tra HKII | 35 | |  | |  |

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giáo viên

1.1. Giáo viên phụ trách môn học

- Thực hiện theo kế hoạch dạy học đã phê duyệt.

1.2. Giáo viên chủ nhiệm

- Thực hiện theo kế hoạch dạy học đã phê duyệt.

2. Tổ trưởng chuyên môn

- Phê duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên.

- Báo cáo phụ trách chuyên môn về kế hoạch dạy học.

3. Tổng phụ trách đội

- Phối hợp với GVCN thực hiện theo kế hoạch dạy học đã phê duyệt.

|  |  |
| --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG**  **....................** | **HIỆU TRƯỞNG**  **....................** |