|  |  |
| --- | --- |
| **Tr. THCS PHAN BÁ PHIẾN**  **TỔ: KHXH**  **Họ và tên giáo viên: Nguyễn Đức Nghiễm** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

# KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

**MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG- LỚP 6**

(Năm học 2024 - 2025)

1. **Kế hoạch dạy học**
   1. **Phân phối chương trình**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bài học (1)** | **Số tiết (2)** | **Thời điểm (3)** | **Thiết bị dạy học (4)** | **Địa điểm dạy học (5)** |
| **HỌC KỲ I** | | | | | |
| 1 | **Chủ đề 1:**  Quảng Nam - từ nguồn gốc đến thế kỉ X | 5 | **Tuần 1 - 5** | * Ti vi, máy tính. * Tranh hình * Video clip. * Phiếu học tập | Phòng học |
| 2 | **Chủ đề 2:**  Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Nam | 3 | **Tuần 6 -8** | * Ti vi, máy tính. * Tranh hình. * Bản đồ | Phòng học |
| 3 | **Kiểm tra giữa HKI** | 1 | **Tuần 9** | * Đề kiểm tra. * Giấy kiểm tra. | Phòng học |
| 4 | **Chủ đề 2:**  Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Nam (TT) | 2 | **Tuần 10 -11** | * Ti vi, máy tính. * Tranh hình. * Bản đồ | Phòng học |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | **Chủ đề 3:**  Di sản văn hóa vật thể ở tỉnh Quảng Nam | 4 | **Tuần 12 – 15** | * Ti vi, máy tính. * Tranh hình | Phòng học |
| 6 | **Ôn tập kiểm tra cuối kì I** | 1 | **Tuần 16** | * Ti vi, máy tính. * Sơ đồ tư duy hệ thống bài học. | Phòng học |
| 7 | **Kiểm tra cuối kì I** | 1 | **Tuần 17**  ( | * Đề kiểm tra. * Giấy kiểm tra. | Phòng học |
| 8 | **Chủ đề 3:**  Di sản văn hóa vật thể ở tỉnh Quảng Nam (TT) | 1 | **Tuần 18** | * Ti vi, máy tính. * Tranh hình | Phòng học |
| **HỌC KỲ II** | | | | | |
| 9 | **Chủ đề 4:**  Làng nghề truyền thống ở Quảng Nam | 5 | **Tuần 19 – 23** | * Ti vi, máy tính. * Tranh hình. * Video clip. | Phòng học |
| 10 | **Chủ đề 5:**  Nếp sống văn hóa, văn minh ở tỉnh Quảng Nam | 1 | **Tuần 24** | * Ti vi, máy tính. * Tranh hình * Video clip. | Phòng học |
| 11 | **Chủ đề 5:**  Nếp sống văn hóa, văn minh ở tỉnh Quảng Nam (TT) | 3 | **Tuần 25 – 27** | * Ti vi, máy tính. * Tranh hình * Video clip. | Phòng học |
| 12 | **Kiểm tra giữa kì II** | 1 | **Tuần 28** | * Đề kiểm tra. * Giấy kiểm tra. | Phòng học |
| 13 | **Chủ đề 6:**  Hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam | 3 | **Tuần 29 – 31** | * Ti vi, máy tính. * Phiếu học tập. | Phòng học |
| 14 | **Ôn tập kiểm tra cuối kì II** | 1 | **Tuần 32** | * Ti vi, máy tính. * Sơ đồ tư duy hệ thống bài học. | Phòng học |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | **Kiểm tra cuối kì II** | 1 | **Tuần 33** |  | Phòng học |
| 16 | **Chủ đề 6:**  Hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (TT) | 2 | **Tuần 34 - 35** | * Ti vi, máy tính. * Phiếu học tập. | Phòng học |

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

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *Tam Tiến, ngày 30 tháng 8 năm 2024*  **GIÁO VIÊN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |