|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG  **TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Duyên | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN**

**MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6 - NĂM HỌC 2022 - 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Kế hoạch dạy học**  **1.1. Khung Phân phối chương trình:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Cả năm** | **Học kì I** | **Học kỳ II** | | 35 tuần | 18 tuần | 18 tuần | | 35 tiết | 17 tiết | 17 tiết | |
| **1.2. Phân phối chương trình:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Học kì I** | | | | | | | |
| **STT** | **Bài học**  **(1)** | **Tiết PPCT** | **Số tiết**  **(2)** | **Thời điểm** | **Thiết bị dạy học**  **(4)** | **Địa điểm dạy học**  **(5)** | **Ghi chú** |
| 1  2 | Bài 1. Khái quát về nhà ở. Phần I, II | 1 | 2 | Tuần 1 | Tranh ảnh, mô hình | Phòng học |  |
| Bài 1. Khái quát về nhà ở. Phần III | 2 | Tuần 2 | Tranh ảnh, mô hình | Phòng học |  |
| 3  4 | Bài 2. Xây dựng nhà ở. Phần I. | 3 | 2 | Tuần 3 | Tranh ảnh, Vật liệu mẫu | Phòng học |  |
| Bài 2. Xây dựng nhà ở. Phần II | 4 | Tuần 4 |  |
| 5  6 | Bài 3. Ngôi nhà thông minh. Phần I, II | 5 | 2 | Tuần 5 | Tranh ảnh, mô hình nhà | Phòng học |  |
| Bài 3. Ngôi nhà thông minh. Phần III. | 6 | Tuần 6 | Tranh ảnh, mô hình nhà | Phòng học |  |
| 7  8 | Bài 4.Thực phẩmvà dinh dưỡng. Phần I | 7 | 2 | Tuần 7 | Tranh ảnh, mẫu vật | Phòng học |  |
| Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng. Phần II | 8 | Tuần 8 | Tranh ảnh, mẫu vật | Phòng học |  |
| 9  10  11 | Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm. Phần I, II | 9 | 3 | Tuần 9 | Bộ dụng cụ sử dụng trong chế biến món ăn không sử dụng nhiệt.  Bộ dụng cụ tỉa hoa, trang trí món ăn không sử dụng nhiệt. | Phòng học |  |
| Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm. Phần III | 10 | Tuần 10 | Bộ dụng cụ sử dụng trong chế biến món ăn không sử dụng nhiệt.  Bộ dụng cụ tỉa hoa, trang trí món ăn không sử dụng nhiệt. | Phòng học |  |
| Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm. Thực hành | 11 | Tuần 11 | Bộ dụng cụ sử dụng trong chế biến món ăn không sử dụng nhiệt.  Bộ dụng cụ tỉa hoa, trang trí món ăn không sử dụng nhiệt. | Phòng bộ môn |  |
| 12 | Ôn tập | 12 | 1 | Tuần 12 | Tranh tháp dinh dưỡng | Phòng học |  |
| 13 | **Kiểm tra giữa kỳ I** | 13 | 1 | Tuần 13 |  | Phòng học |  |
| 14 | Bài 6. Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương | 14 | 1 | Tuần 14 | Tranh ảnh, video, mẫu vật | Phòng học |  |
|  |
| 15  16 | Bài 7. Trang phục trong đời sống. Phần I, II | 15 | 2 | Tuần 15 | Hộp mẫu các loại vải | Phòng học |  |
| Bài 7. Trang phục trong đời sống. Phần III, IV | 16 | Tuần 16 | Tranh ảnh, video | Phòng học, máy chiếu |  |
| 17 | Ôn tập | 17 | 1 | Tuần 17 | Sơ đồ tư duy | Phòng học, máy chiếu |  |
| 18 | **Kiểm tra học kì I** | 18 | 1 | Tuần18 |  | Phòng học |  |
| **Học kỳ II** | | | | | | | |
| 19  20 | Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục. Phần I. Phần II | 19 | 2 | Tuần 19 | Tranh ảnh, video | Phòng học |  |
| Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục. Phần I. Phần II, III(tt) | 20 | Tuần 20 | Tranh ảnh, video | Phòng học |  |
| 21 | Bài 9. Thời trang | 21 | 1 | Tuần 21 | Tranh ảnh, video | Phòng học |  |
| 22  23  24 | Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình. Phần I, II,III | 22 | 3 | Tuần 22 | Tranh ảnh, video, mẫu vật | Phòng học |  |
| Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình. Phần I, II, III | 23 | Tuần 23 | Tranh ảnh, video, mẫu vật | Phòng bộ môn |  |
| Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình. Phần I, II, III | 24 | Tuần 24 | Tranh ảnh, video, mẫu vật | Phòng bộ môn |  |
| 25 | Ôn tập | 25 | 1 | Tuần 25 |  |  |  |
| 26 | **Kiểm tra giữa kỳ II** | 26 | 1 | Tuần 26 |  | Phòng học |  |
| 27  28 | Bài 11. Đèn điện | 27  28 | 2 | Tuần 27 | Bóng đèn các loại | Phòng học |  |
| Bài 11. Đèn điện. Thực hành | Tuần 28 | Phòng học |  |
| 29  30 | Bài 12. Nồi cơm điện. Phần I, II | 29 | 2 | Tuần 29 | Tranh ảnh, video, mẫu vật nồi cơm điện | Phòng học |  |
| Bài 12. Nồi cơm điện. Phần III; Thực hành | 30 | Tuần 30 |  |  |
| 31  32 | Bài 13. Bếp hồng ngoại. Phần I, II | 31 | 2 | Tuần 31 | Tranh ảnh, video, mẫu vật | Phòng bộ môn |  |
| Bài 13. Bếp hồng ngoại. Phần III; Thực hành | 32 | Tuần 32 |  |
| 33 | Trải nghiệm: Bài 14. Dự án : An toàn và tiết kiệm điện năng trong gia đình | 33 | 1 | Tuần 33 | Tranh ảnh, video, mẫu vật  Phòng học | | |
| 34 | Ôn tập | 34 | 1 | Tuần 34 | Sơ đồ tư duy | Phòng học |  |
| 35 | **Kiểm tra học kì 2** | 35 | 1 | Tuần 35 |  | Phòng học |  |

**II. Nhiệm vụ khác (nếu có):***(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG**  *(Ký và ghi rõ họ tên)*  **Nguyễn Thị Hạnh Dung** |  | *Hoà Thành, ngày 20 tháng 8 năm 2023*  **GIÁO VIÊN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

**Nguyễn Thị Kiều Duyên**

**T/M BAN GIÁM HIỆU**

**Phó hiệu trưởng**

**Trần Công Quang**