PHÒNG GD VÀ ĐT ĐẠI LỘC

**TRƯỜNG TH – THCS ĐẠI TÂN**

**KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3 NĂM HỌC 2022-2023**

Tổng số tiết trên năm học: 35 tiết.

Học kì I: 18 tiết; Học kì II: 17 tiết.

Số tiết trên tuần: 01 tiết/tuần.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/ thời lượng** |
| 1 | **Phần 1:** Công nghệ và đời sống | Bài 1: Tự nhiên và công nghệ (T1) | 1 |  |  |
| 2 | Bài 1: Tự nhiên và công nghệ (T2) | 2 |
| 3 | Bài 2: Sử dụng đèn học (T1) | 3 |  |  |
| 4 | Bài 2: Sử dụng đèn học (T2) | 4 |
| 5 | Bài 3: Sử dụng quạt điện (T1) | 5 |  |  |
| 6 | Bài 3: Sử dụng quạt điện (T2) | 6 |
| 7 | Bài 4: Sử dụng máy thu thanh (T1) | 7 |  |  |
| 8 | Bài 4: Sử dụng máy thu thanh (T2) | 8 |
| 9 | Bài 4: Sử dụng máy thu thanh (T3) | 9 |
| 10 | Bài 5: Sử dụng máy thu hình (T1) | 10 |  |  |
| 11 | Bài 5: Sử dụng máy thu hình (T2) | 11 |  |  |
| 12 | Bài 5: Sử dụng máy thu hình (T3) | 12 |
| 13 | Bài 5: Sử dụng máy thu hình (T4) | 13 |
| 14 | Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình (T1) | 14 | Dạy tích hợp HĐ trả lời câu hỏi của môn TNXH bài 3( tr15) Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà |  |
| 15 | Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình (T2) | 15 |
| 16 | Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình (T3) | 16 |
| 17 | Ôn tập học kì I | 17 |  |  |
| 18 | Kiểm tra học kì I | 18 |  |  |
| 19 | **Phần 2:** Thủ công kĩ thuật | Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công (T1) | 19 |  |  |
| 20 | Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công (T2) | 20 |
| 21 | Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công (T3) | 21 |
| 22 | Bài 8: Làm đồ dùng học tập (T1) | 22 | Dạy tích hợp với môn Mĩ thuật Bài 3 (trang 46) ống đựng bút tiện dụng |  |
| 23 | Bài 8: Làm đồ dùng học tập (T2) | 23 |
| 24 | Bài 8: Làm đồ dùng học tập (T3) | 24 |
| 25 | Bài 8: Làm đồ dùng học tập (T4) | 25 |
| 26 | Bài 9: Làm biển báo giao thông (T1) | 26 |  |  |
| 27 | Bài 9: Làm biển báo giao thông (T2) | 27 |  |  |
| 28 | Bài 9: Làm biển báo giao thông (T3) | 28 |
| 29 | Bài 9: Làm biển báo giao thông (T4) | 29 |
| 30 | Bài 10: Làm đồ chơi (T1) | 30 |  |  |
| 31 | Bài 10: Làm đồ chơi (T2) | 31 |
| 32 | Bài 10: Làm đồ chơi (T3) | 32 |
| 33 | Bài 10: Làm đồ chơi (T4) | 33 |
| 34 | Ôn tập học kì II | 34 |  |  |
| 35 | Kiểm tra học kì II | 35 |  |  |

PHÒNG GD VÀ ĐT ĐẠI LỘC

**TRƯỜNG TH – THCS ĐẠI TÂN**

**KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC LỚP 3 NĂM HỌC 2022-2023**

Tổng số tiết trên năm học: 35 tiết.

Học kì I: 18 tiết; Học kì II: 17 tiết.

Số tiết trên tuần: 01 tiết/tuần.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | **Nội dung điều chỉnh** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học/ thời lượng** |
| **1** | **Chủ đề 1:** Máy tính và em | Bài 1: Thông tin và quyết định (T1) | Tiết 1 |  |  |
| **2** | Bài 1: Thông tin và quyết định (T2) | Tiết 2 |  |  |
| **3** | Bài 2: Xử lí thông tin (T1) | Tiết 3 |  |  |
| **4** | Bài 2: Xứ lí thông tin (T2) | Tiết 4 |  |  |
| **5** | Bài 3: Máy tính và em (T1) | Tiết 5 |  |  |
| **6** | Bài 3: Máy tính và em (T2) | Tiết 6 |  |  |
| **7** | Bài 4: Làm việc với máy tính (T1) | Tiết 7 |  |  |
| **8** | Bài 4: Làm việc với máy tính (T2) | Tiết 8 |  |  |
| **9** | Bài 5: Sử dụng bàn phím (T1) | Tiết 9 |  |  |
| **10** | Bài 5: Sử dụng bàn phím (T2) | Tiết 10 |  |  |
| **11** | **Chủ đề 2:** Mạng máy tính và Internet | Bài 6: Khám phá thông tin trên internet (T1) | Tiết 11 |  |  |
| **12** | Bài 6: Khám phá thông tin trên internet (T2) | Tiết 12 |  |  |
| **13** | **Chủ đề 3:** Tổ chức lưu trữ và tìm kiếm | Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm (T1) | Tiết 13 |  |  |
| **14** | Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm (T2) | Tiết 14 |  |  |
| **15** | Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính (T1) | Tiết 15 |  |  |
| **16** | Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính (T2) | Tiết 16 |  |  |
| **17** | Ôn tập học kì I | Tiết 17 |  |  |
| **18** | Kiểm tra học kì I | Tiết 18 |  |  |
| **19** | Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính (T1) | Tiết 19 |  |  |
| **20** | Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính (T2) | Tiết 20 |  |  |
| **21** | **Chủ đề 4:** Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số | Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính (T1) | Tiết 21 |  |  |
| **22** | Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính (T2) | Tiết 22 |  |  |
| **23** | **Chủ đề 5:**  Ứng dụng tin học | Bài 11: Bài trình chiếu của em (T1) | Tiết 23 |  |  |
| **24** | Bài 11: Bài trình chiếu của em (T2) | Tiết 24 |  |  |
| **25** | Bài 12: Tìm hiểu về giới tự nhiên (T1) | Tiết 25 |  |  |
| **26** | Bài 12: Tìm hiểu về giới tự nhiên (T2) | Tiết 26 |  |  |
| **27** | Bài 13: Luyện tập về sử dụng chuột (T1) | Tiết 27 |  |  |
| **28** | Bài 13: Luyện tập về sử dụng chuột (T2) | Tiết 28 |  |  |
| **29** | **Chủ đề 6:** Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. | Bài 14: Em thực hiện công việc như thế nào? (T1) | Tiết 29 |  |  |
| **30** | Bài 14: Em thực hiện công việc như thế nào? (T2) | Tiết 30 |  |  |
| **31** | Bài 15: Công việc được thực hiện theo điều kiện (T1) | Tiết 31 |  |  |
| **32** | Bài 15: Công việc được thực hiện theo điều kiện (T2) | Tiết 32 |  |  |
| **33** | Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính (T1) | Tiết 33 |  |  |
| **34** | Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính (T1) | Tiết 34 |  |  |
| **35** |  | Kiểm tra học kì II | Tiết 35 |  |  |