|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG TH HỨA TẠO**  **TỔ 3** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC**

**MÔN TIN HỌC 3,4,5 VÀ CÔNG NGHỆ 4**

**Năm học 2023 - 2024**

*Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018;*

*Căn cứ Công văn 162/PGDĐT-TH ngày 05/08/2021 của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đại Lộc về việc hướng dẫn lập kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục đối với lớp 3 theo Chương trình GDPT 2018;*

*Căn cứ Công văn số 236/PGD ngày 7/9/2022 của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023;*

*Căn cứ kế hoạch giáo dục nhà trường số 33/KH-HT ngày 13/9/2022 của trường TH Hứa Tạo;*

*Căn cứ vào tình hình thực tiễn của HS khối 3,4,5 năm học 2023 – 2024. Trường Tiểu học Trường TH Hứa Tạo xây dựng kế hoạch Tổ chức dạy học môn Tin học 3,4,5; môn Công nghệ 4 và hoạt động giáo dục đối với lớp 3,4,5 năm học 2023 – 2024.*

**I. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục**

**1. Tình hình đội ngũ giáo viên**

- Đội ngũ Giáo viên đều đạt trình độ đạt chuẩn, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống tốt, có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc.

- Giáo viên được tập huấn chuyên môn về bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nên việc tiếp cận với chương trình sách giáo khoa chủ động hơn và việc vận dung các phương pháp, kĩ thuật dạy học chương trình mới.

**2. Đặc điểm đối tượng học sinh**

- Tổng số học sinh cả 3 khối có: 460/205 nữ

- Tổng số lớp: 14 lớp, trong đó:

+ Lớp 3A: 33/9 nữ

+ Lớp 3B: 33/15 nữ

+ Lớp 3C: 35/16 nữ

+ Lớp 3D: 33/13 nữ

+ Lớp 3E: 33/12 nữ

+ Lớp 4A: 31/20 nữ

+ Lớp 4B: 32/17 nữ

+ Lớp 4C: 32/14 nữ

+ Lớp 4D: 31/14 nữ

+ Lớp 4E: 33/13 nữ

+ Lớp 5A: 35/15 nữ

+ Lớp 5B: 32/18 nữ

+ Lớp 5C: 34/20 nữ

+ Lớp 5D: 33/9 nữ

- Đa số các em HS chăm ngoan, có ý thức, tự giác trong học tập.

- Tác phong gọn gàng sạch sẽ khi đến trường. Biết thương yêu và giúp đỡ bạn bè.

**3. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:**

- Phòng học tin: 1 phòng

- Phương tiện: Máy tính 35 bộ có nối mạng Internet và 1 ti vi

- 100% học sinh có đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập.

- Có đủ sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu giáo dục địa phương, tài liệu tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể phục vụ việc soạn giảng và lên lớp.

**4. Các nội dung hoạt động giáo dục:**

- Năm học 2023- 2024, Lớp 3,4 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018.

- Thực hiện tốt các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống dịch , … và các chủ đề, chủ điểm hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn, … như tổ chức dạy lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, kĩ năng đảm bảo an toàn trên môi trường mạng, tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức mô hình GD “Trường học hạnh phúc”; thực hiện đồng bộ, thống nhất từ nhà trường, tổ chuyên môn đến GV. Phối hợp với cha mẹ HS, Ban văn hóa xã và những người có khả năng tại địa phương để thực hiện.

**III. Kế hoạch dạy học/phân phối chương trình môn học, hoạt động giáo dục**

**1. Môn Tin học khối 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **LT** | **TH** |
| **HỌC KỲ I (Gồm 18 tiết/18 tuần, mỗi tuần 1 tiết)** | | | | | | | | |
| Tuần 1 | **Chủ đề 1: Máy tính và em** | Bài 1. Thông tin và quyết định (tiết 1) | 1 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 2 | Bài 1. Thông tin và quyết định (tiết 2) | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 3 | Bài 2. Xử lí thông tin (tiết 1) | 3 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 4 | Bài 2. Xử lí thông tin (tiết 2) | 4 | x |  |  |  |
| Tuần 5 | Bài 3. Máy tính và em (tiết 1) | 5 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 6 | Bài 3. Máy tính và em (tiết 2) | 6 | x |  |  |  |
| Tuần 7 | Bài 4. Làm việc với máy tính (tiết 1) | 7 | 3 | x |  |  |  |
| Tuần 8 | Bài 4. Làm việc với máy tính (tiết 2)  Thực hành làm việc với máy tính | 8 |  | x |  |  |
| Tuần 9 | Bài 4. Làm việc với máy tính  Thực hành làm việc với máy tính (tiết 3) | 9 |  | x |  |  |
| Tuần 10 | Bài 5. Sử dụng bàn phím (tiết 1) | 10 | 3 | x |  |  |  |
| Tuần 11 | Bài 5. Sử dụng bàn phím (tiết 2)  Thực hành sử dụng bàn phím | 11 |  | x |  |  |
| Tuần 12 | Bài 5. Sử dụng bàn phím (tiết 3)  Thực hành sử dụng bàn phím | 12 |  | **x** |  |  |
| Tuần 13 | **Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet** | Bài 6. Khám phá thông tin trên Internet (tiết 1) | 13 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 14 | Bài 6. Khám phá thông tin trên Internet (tiết 2) | 14 | x |  |  |  |
| Tuần 15 | **Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin** | Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm | 15 | 1 | x |  |  |  |
| Tuần 16 | Bài 8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính (tiết 1) | 16 | 1 | x |  |  |  |
| Tuần 17 |  | ÔN TẬP | 17 | 1 |  |  |  |  |
| Tuần 18 |  | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 | 18 | 1 |  |  |  |  |
| **HỌC KỲ II (Gồm 17 tiết/17 tuần, mỗi tuần 1 tiết)** | | | | | | | | |
| Tuần 19 | **Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin** | Bài 8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính (tiết 2) | 19 | 1 | x |  |  |  |
| Tuần 20 | Bài 9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính. (tiết 1) | 20 | 2 |  | x |  |  |
| Tuần 21 | Bài 9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính. (tiết 2) | 21 |  | x |  |  |
| Tuần 22 | **Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số** | Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính (tiết 1) | 22 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 23 | Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính (tiết 2) | 23 | x |  |  |  |
| Tuần 24 | **Chủ đề 5: Ứng dụng tin học** | Bài 11. Bài trình chiếu của em (tiết 1) | 24 | 2 |  | x |  |  |
| Tuần 25 | Bài 11. Bài trình chiếu của em (tiết 2) | 25 |  | x |  |  |
| Tuần 26 | Bài 12. Tìm hiểu về thế giới tự nhiên (tự chọn) | 26 | 1 |  | x |  |  |
| Tuần 27 | Bài 13. Luyện tập sử dụng chuột (tự chọn) | 27 | 1 |  | x |  |  |
| Tuần 28 | **Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính** | Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào? (tiết 1) | 28 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 29 | Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào? (tiết 2) | 29 | x |  |  |  |
| Tuần 30 | Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện (tiết 1) | 30 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 31 | Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện (tiết 2) | 31 | x |  |  |  |
| Tuần 32 | Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính (tiết 1) | 32 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 33 | Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính (tiết 2) | 33 |  | x |  |  |
| Tuần 34 |  | ÔN TẬP | 34 | 1 |  |  |  |  |
| Tuần 35 |  | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 | 35 | 1 |  |  |  |  |

**2. Môn Tin học khối 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Chương trình và sách giáo khoa** | | | | **LT** | **TH** | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/**  **Mạch nội dung** | **Tên bài học** | **Tiết học** | **Thời lượng** |
| **HỌC KỲ I (Gồm 18 tiết/18 tuần, mỗi tuần 1 tiết)** | | | | | | | | |
| Tuần 1 | **Chủ đề 1: Máy tính và em** | Bài 1. Phần cứng và phần mềm máy tính (tiết 1) | 1 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 2 | Bài 1. Phần cứng và phần mềm máy tính (tiết 2) | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 3 | Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách (tiết 1) | 3 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 4 | Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách (tiết 2) | 4 |  | x |  |  |
| Tuần 5 | **Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet** | Bài 3. Thông tin trên trang Web (tiết 1) | 5 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 6 | Bài 3. Thông tin trên trang Web (tiết 2) | 6 | x |  |  |  |
| Tuần 7 | **Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin** | Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet (tiết 1) | 7 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 8 | Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet (tiết 2) | 8 |  | x |  |  |
| Tuần 9 | Bài 5. Cây thư mục (tiết 1) | 9 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 10 | Bài 5. Cây thư mục (tiết 2) | 10 |  | x |  |  |
| Tuần 11 | **Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số** | Bài 6. Sử dụng phần mềm khi được phép | 11 | 1 | x |  |  |  |
| Tuần 12 | **Chủ đề 5: Ứng dụng tin học** | Bài 7. Tạo bài trình chiếu (tiết 1) | 12 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 13 | Bài 7. Tạo bài trình chiếu (tiết 2) | 13 |  | x |  |  |
| Tuần 14 | Bài 8. Định dạng văn bản trên trang chiếu (tiết 1) | 14 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 15 | Bài 8. Định dạng văn bản trên trang chiếu (tiết 2) | 15 |  | x |  |  |
| Tuần 16 | Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang (tiết 1) | 16 | 1 | x |  |  |  |
| Tuần 17 |  | ÔN TẬP | 17 | 1 |  |  |  |  |
| Tuần 18 |  | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 | 18 | 1 |  |  |  |  |
| **HỌC KỲ II (Gồm 17 tiết/17 tuần, mỗi tuần 1 tiết)** | | | | | | | | |
| Tuần 19 | **Chủ đề 5: Ứng dụng tin học** | Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang (tiếp) (tiết 2) | 19 | 1 |  | x |  |  |
| Tuần 20 | Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản (tiết 1) | 20 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 21 | Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản (tiết 2) | 21 |  | x |  |  |
| Tuần 22 | Bài 11. Chỉnh sửa văn bản bản (tiết 1) | 22 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 23 | Bài 11. Chỉnh sửa văn bản (tiết 2) | 23 |  | x |  |  |
| Tuần 24 | Bài 12B. Phần mềm luyện tập gõ bàn phím (tự chọn)(tiết 1) | 24 | 2 |  | x |  |  |
| Tuần 25 | Bài 12B. Phần mềm luyện tập gõ bàn phím (tự chọn)(tiết 2) | 25 |  | x |  |  |
| Tuần 26 | **Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính** | Bài 13. Chơi với máy tính(tiết 1) | 26 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 27 | Bài 13. Chơi với máy tính(tiết 2) | 27 |  | x |  |  |
| Tuần 28 | Bài 14. Khám phá môi trường trực quan(tiết 1) | 28 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 29 | Bài 14. Khám phá môi trường trực quan(tiết 2) | 29 |  | x |  |  |
| Tuần 30 | Bài 15. Sử dụng chương trình để diễn tả ý tưởng(tiết 1) | 30 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 31 | Bài 15. Sử dụng chương trình để diễn tả ý tưởng(tiết 2) | 31 |  | x |  |  |
| Tuần 32 | Bài 16. Chương trình của em(tiết 1) | 32 | 2 | x |  |  |  |
| Tuần 33 | Bài 16. Chương trình của em(tiết 2) | 33 |  | x |  |  |
| Tuần 34 |  | ÔN TẬP | 34 | 1 |  |  |  |  |
| Tuần 35 |  | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 | 35 | 1 |  |  |  |  |

**3. Môn Công nghệ khối 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **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** |
| **HỌC KỲ I (Gồm 18 tiết/18 tuần, mỗi tuần 1 tiết)** | | | | | | |
| Tuần 1 | **Chủ đề 1:**  **Hoa và cây cảnh trong đời sống** | Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống (tiết 1) | 1 | 3 |  |  |
| Tuần 2 | Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống (tiết 2) | 2 |  |  |
| Tuần 3 | Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống (tiết 3) | 3 |  |  |
| Tuần 4 | Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến (tiết 1) | 4 | 3 |  |  |
| Tuần 5 | Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến (tiết 2) | 5 |  |  |
| Tuần 6 | Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến (tiết 3) | 6 |  |  |
| Tuần 7 | **Chủ đề 2:**  **Trồng hoa và cây cảnh trong chậu** | Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 1) | 7 | 3 |  |  |
| Tuần 8 | Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 2) | 8 |  |  |
| Tuần 9 | Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 3) | 9 |  |  |
| Tuần 10 | Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 1) | 10 | 3 |  |  |
| Tuần 11 | Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 2) | 11 |  |  |
| Tuần 12 | Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 3) | 12 |  |  |
| Tuần 13 | Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 1) | 13 | 3 |  |  |
| Tuần 14 | Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 2) | 14 |  |  |
| Tuần 15 | Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 3) | 15 |  |  |
| Tuần 16 | Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 1) | 16 | 1 |  |  |
| Tuần 17 |  | ÔN TẬP | 17 | 1 |  |  |
| Tuần 18 |  | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 | 18 | 1 |  |  |
| **HỌC KỲ II (Gồm 17 tiết/17 tuần, mỗi tuần 1 tiết)** | | | | | | |
| Tuần 19 | **Chủ đề 2:**  **Trồng hoa và cây cảnh trong chậu** | Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 2) | 19 | 2 |  |  |
| Tuần 20 | Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 3) | 20 |  |  |
| Tuần 21 | **Chủ đề 3:**  **Lắp ghép mô hình kĩ thuật** | Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (tiết 1) | 21 | 2 |  |  |
| Tuần 22 | Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (tiết 2) | 22 |  |  |
| Tuần 23 | Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh (tiết 1) | 23 | 2 |  |  |
| Tuần 24 | Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh (tiết 2) | 24 |  |  |
| Tuần 25 | Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (tiết 1) | 25 | 3 |  |  |
| Tuần 26 | Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (tiết 2) | 26 |  |  |
| Tuần 27 | Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (tiết 3) | 27 |  |  |
| Tuần 28 | **Chủ đề 4: Làm đồ chơi dân gian** | Bài 10: Đồ chơi dân gian (tiết 1) | 28 | 2 |  |  |
| Tuần 29 | Bài 10: Đồ chơi dân gian (tiết 2) | 29 |  |  |
| Tuần 30 | Bài 11: Làm đèn lồng (tiết 1) | 30 | 2 |  |  |
| Tuần 31 | Bài 11: Làm đèn lồng (tiết 2) | 31 |  |  |
| Tuần 32 | Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng (tiết 1) | 32 | 2 |  |  |
| Tuần 33 | Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng (tiết 2) | 33 |  |  |
| Tuần 34 |  | ÔN TẬP | 34 | 1 |  |  |
| Tuần 35 |  | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 | 35 | 1 |  |  |

**4. Môn Tin học khối 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **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** |
| **HỌC KÌ I (18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết)** | | | | | | |
| Tuần 1 | **Chủ đề 1: Khám phá máy tính** | Bài 1: Khám phá Computer | 1-2 | 2 |  |  |
| Tuần 2 | Bài 2: Luyện tập | 3-4 | 2 |  |  |
| Tuần 3 | Bài 3: Thư điện tử (Email) | 5-6 | 2 |  |  |
| Tuần 4 | Bài 4: Thư điện tử (Email)tt | 7-8 | 2 |  |  |
| Tuần 5 | Học và chơi cùng máy tính: Stellarium | 9-10 | 2 |  |  |
| Tuần 6 | **Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản** | Bài 1: Những gì em đã biết | 11-12 | 2 |  |  |
| Tuần 7 | Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản | 13-14 | 2 |  |  |
| Tuần 8 | Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn một đoạn văn bản | 15-16 | 2 |  |  |
| Tuần 9 | Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong VB | 17-18 | 2 |  |  |
| Tuần 10 | Bài 5: Thực hành tổng hợp | 19-20 | 2 |  |  |
| Tuần 11 | Học và chơi cùng máy tính. XMind | 21-22 | 2 |  |  |
| Tuần 12 | **Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu** | Bài 1: Những gì em đã biết | 23-24 | 2 |  |  |
| Tuần 13 | Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động | 25-26 | 2 |  |  |
| Tuần 14 | Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu | 27-28 | 2 |  |  |
| Tuần 15 | Bài 4:Chèn đoạn Video vào bài trình chiếu | 29-30 | 2 |  |  |
| Tuần 16 | Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu | 31-32 | 2 |  |  |
| Tuần 17 |  | ÔN TẬP | 33-34 | 2 |  |  |
| Tuần 18 |  | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 | 35-36 | 2 |  |  |
| **HỌC KÌ II (17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết)** | | | | | | |
| Tuần 19 | **Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu** | Bài 6: Thực hành tổng hợp | 37-38 | 2 |  |  |
| Tuần 20 | Học và chơi cùng máy tính: Windows Movie Maker 2.6 | 39-40 | 2 |  |  |
| Tuần 21 | **Chủ đề 4:**  **Thế giới Logo** | Bài 1: Những gì em đã biết | 41-42 | 2 |  |  |
| Tuần 22 | Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau | 43-44 | 2 |  |  |
| Tuần 23 | Bài 3: Thủ tục trong Logo | 45-46 | 2 |  |  |
| Tuần 24 | Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tt) | 47-48 | 2 |  |  |
| Tuần 25 | Bài 5: Luyện tập về thủ tục | 49-50 | 2 |  |  |
| Tuần 26 | Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh | 51-52 | 2 |  |  |
| Tuần 27 | **Chủ đề 5: Em học nhạc** | Học và chơi cùng máy tính: Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku) | 53-54 | 2 |  |  |
| Tuần 28 | Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore | 55-56 | 2 |  |  |
| Tuần 29 | Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore | 57-58 | 2 |  |  |
| Tuần 30 | Bài 3:Ghi lời nhạc. Thay đổi nốt nhạc, ghi ô nhịp | 59-60 | 2 |  |  |
| Tuần 31 | Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc | 61-62 | 2 |  |  |
| Tuần 32 | Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bài nhạc | 63-64 | 2 |  |  |
| Tuần 33 | Học và chơi cùng máy tính: Gấu chơi Piano | 65-66 | 2 |  |  |
| Tuần 34 |  | ÔN TẬP | 67-68 | 2 |  |  |
| Tuần 35 |  | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 | 69-70 | 2 |  |  |

**IV. Tổ chức thực hiện**

**1. Đối với giáo viên** (giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách môn học)

*a. Đối với giáo viên chủ nhiệm*

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học năm học 2023 - 2024 của khối.

- Xây dựng KHDH của cá nhân và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Kịp thời phản ảnh về Tổ trưởng nếu có gì vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với nhân viên Thư viện – Thiết bị để mượn đồ dùng, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học.

- Chịu trách nhiệm chất lượng của lớp, môn giảng dạy.

- Kết hợp với nhà trường, Liên đội tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài nhà trường.

- Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do các cấp tổ chức.

*b. Đối với giáo viên phụ trách môn học*

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học năm học 2023-2024 của khối.

- Xây dựng KHDH của cá nhân và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Kịp thời phản ảnh về Tổ trưởng nếu có gì vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm chất lượng của môn giảng dạy.

- Kết hợp với nhà trường, Liên đội, GVCN lớp tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài nhà trường.

- Phối hợp với GVCN lớp thực hiện nhiệm vụ giáo dục năng lực và phẩm chất của học sinh.

- Tích cực tự trau rồi chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do các cấp tổ chức.

**2. Đối với Tổ trưởng chuyên môn**

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học các môn học năm học 2023 – 2024 đến tất cả GV trong tổ và GVBM tham gia giảng dạy tại khối lớp 3.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch khối 3 đã xây dựng, sắp xếp, bố trí lịch sinh hoạt, hoạt động của tổ cho phù hợp.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch dạy học của giáo viên trong tổ.

- Hàng tháng, tổ trưởng chuyên môn tổng kết công tác tháng và lập kế hoạch cho tháng tới.

- Báo cáo thường xuyên cho nhà trường về tình hình thực hiện kế hoạch của khối. Kịp thời phản ánh về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch.

**3. Tổng phụ trách đội**

- Tham mưu cho Tổ trưởng trong Công tác xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tổ chức các Hội thi, các buổi giao lưu văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, âm nhạc dân tộc, hoạt động ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.

- Tạo điều kiện giúp đỡ để học sinh tham gia các hội thi.

- Phối hợp chặt chẽ với Giáo viên chủ nhiệm, các Giáo viên bộ môn, các lực lượng Giáo dục khác tổ chức các Hoạt động Sao Nhi đồng, trọng tâm là các hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh theo Chủ đề, Chủ điểm của năm học.

Tăng cường cơ sở vật chất thiết bị của nhà trường và làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc.

Trên đây là Kế hoạch dạy học môn Tin học 3,4,5; môn Công nghệ 4 và hoạt động giáo dục năm học 2023 - 2024 của Trường Tiểu học Hứa Tạo./.

**TỔ TRƯỞNG CM DUYỆT CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG**