**S 3. NỘI DUNG ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6**

**Cả năm:** 35 tuần (35 tiết)

**Học kì I:** 18 tuần (18 tiết)

**Học kì II:** 17 tuần (17 tiết)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Bài học/Chủ đề** | **Số tiết** | **Tiết theo thứ tự** | **Tuần dạy dự kiến** | **Phương tiện, thiết bị dạy học.** | **Thời gian thực hiện** | |
| **Lớp** | **Ngày dạy** |
| 7 | Chủ đề 5. Địa lí tự nhiên Hải Phòng | 4 | 18, 19  20,21 | 19 | Bảng viết, máy tính,tivi. | 6D |  |
| 6E |  |
| 6G |  |
| 8 | Chủ đề 6. Biển đảo quê hương | 4 | 22,23,  24,25 | 20 | Bảng viết, máy tính,tivi. | 6D |  |
| 6E |  |
| 6G |  |
| 9 | Kiểm tra giữa kỳ II | 1 | 26 | 26 | Đề kiểm tra | 6D |  |
| 6E |  |
| 6G |  |
| 10 | Chủ đề 7. : Nghề truyền thống ở Hải Phòng | 4 | 27,28  29,30 | 27 | Bảng viết, máy tính, tivi. | 6D |  |
| 6E |  |
| 6G |  |
| 11 | Chủ đề 8. Một số truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ ở Hải Phòng | 4 | 31, 32  33, 34 | 28 | Bảng viết, máy tính, tivi. | 6D |  |
| 6E |  |
| 6G |  |
| 12 | Kiểm tra cuối kỳ II | 1 | 35 | 34 | Đề kiểm tra | 6D |  |
| 6E |  |
| 6G |  |