|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN TIÊN LÃNG**TRƯỜNG THCS QUYẾT TIẾN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do - Hạnh phúc** |

**KẾ HOẠCH DẠY HỌC**

 **MÔN CÔNG NGHỆ 6**

**Năm học: 2024 – 2025**

**I. KHUNG THỜI GIAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CẢ NĂM** | **HỌC KỲ I** | **HỌC KỲ II** |
| **35 tuần** | **18 tuần** |  **17 tuần** |
| **35 tiết** | **18 tiết** | 1. **tiết**
 |

**II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tuần** | **Tiết** | **Bài học** |
|  | **HỌC KỲ I: 1 TIẾT x 18 TUẦN = 18 TIẾT** |
| 1 | 1 | 1 | Bài 1. Khái quát về nhà ở |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | Bài 2. Xây dựng nhà ở |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | Bài 3. Ngôi nhà thông minh |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng (T1) |
| 8 | 8 | 8 | ***Ôn tập giữa kì I***  |
| 9 | 9 | 9 | ***Kiểm tra giữa kì I*** |
| 10 | 10 | 10 | Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng (T2) |
| 11 | 11 | 11 | Bài 5. Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm - ***Kiểm tra thường xuyên*** |
| 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | Bài 6. Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương |
| 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | ***Ôn tập cuối kì I*** |
| 18 | 18 | 18 | ***Kiểm tra cuối kì I*** |
|  | **HỌC KỲ II: 1 TIẾT x 17 TUẦN = 17 TIẾT** |
| 19 | 19 | 19 | Bài 7. Trang phục trong đời sống  |
| 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục |
| 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | Bài 9. Thời trang - ***Kiểm tra thường xuyên*** |
| 24 | 24 | 24 | Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình |
| 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | ***Ôn tập giữa kì II***  |
| 27 | 27 | 27 | ***Kiểm tra giữa kì II*** |
| 28 | 28 | 28 | Bài 11. Đèn điện |
| 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | Bài 12. Nồi cơm điện |
| 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | Bài 13. Bếp hồng ngoại |
| 33 | 33 | 33 | Bài 14. Dự án An toàn và tiết kiệm điện năng trong gia đình |
| 34 | 34 | 34 | ***Ôn tập cuối học kì II*** |
| 35 | 35 | 35 | ***Kiểm tra cuối kì II*** |

**III. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bài kiểm tra đánh giá** | **Thời gian** | **Thời điểm** | **Phương pháp – Hình thức** |
| **HỌC KÌ I** |
| Bài thường xuyên số 1 |  |  | Hỏi - Đáp |
| Bài thường xuyên số 2 | 15 phút | Tuần 13 | Viết – Trắc nghiệm 100% |
| Bài kiểm tra giữa học kì I | 60 phút | Tuần 9 | Viết – TN 70% + TL 30% |
| Bài kiểm tra cuối học kì I | 60 phút | Tuần 18 | Viết – TN 70% + TL 30% |
| **HỌC KÌ II** |
| Bài thường xuyên số 1 |  |  | Hỏi - Đáp |
| Bài thường xuyên số 2 | 15 phút | Tuần 23 | Viết – Trắc nghiệm 100% |
| Bài kiểm tra giữa học kì II | 60 phút | Tuần 27 | Viết – TN 70% + TL 30% |
| Bài kiểm tra cuối học kì II | 60 phút | Tuần 35 | Viết – TN 70% + TL 30% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BGH DUYỆT****Nguyễn Thị Nhan** | **TỔ TRƯỞNG CM****Nguyễn Quang Tạo** | **NHÓM CHUYÊN MÔN****Đào Thị Nhanh****Phạm Thị Thu Hương** |