|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **TRƯỜNG: THCS……………………**  **TỔ: ……………………………………**  **Họ tên giáo viên:………………………** | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN**

**MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6**

**(BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)**

**Năm học 2023 - 2024**

**Học kì 1: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết**

**Học kì 2: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết**

**Cả năm: 35 tiết**

**I. Kế hoạch dạy học**

**HỌC KÌ I**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiết** | **Tên bài học/ chủ đề** | **Thiết bị dạy học** | **Địa điểm**  **dạy học** |
| 1 | **Bài 1:**  Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ | Máy chiếu, phiếu học tập, Những tấm gương điển hình | Trên lớp |
| 2 | Máy chiếu, phiếu học tập, kịch bản sắm vai | Trên lớp |
| 3 | Máy chiếu, bảng nhóm, phiếu học tập, kịch bản sắm vai, dụng cụ màu vẽ tranh | Trên lớp |
| 4 | **Bài 2:**  Yêu thương con người | Máy chiếu, phiếu học tập, Những tấm gương điển hình về yêu thương con người | Trên lớp |
| 5 | Máy chiếu, phiếu học tập, kịch bản sắm vai | Trên lớp |
| 6 | **Bài 3:**  Siêng năng, kiên trì | Máy chiếu, phiếu học tập; Những tấm gương điển hình về đức tính siêng năng, kiên trì. | Trên lớp |
| 7 | Máy chiếu, phiếu học tập, kịch bản sắm vai | Trên lớp |
| 8 | **Bài 4:**  Tôn trọng sự thật  ( mục 1) | Máy chiếu, phiếu học tập, kịch bản sắm vai | Trên lớp |
| 9 | Kiểm tra,  đánh giá  giữa kỳ I | Đề kiểm tra | Trên lớp |
| 10 | **Bài 4:**  Tôn trọng sự thật  ( tiếp theo) | Máy chiếu, phiếu học tập | Trên lớp |
| 11 | Máy chiếu, phiếu học tập, kịch bản sắm vai | Trên lớp |
| 12 | **Bài 5:**  Tự lập | Máy chiếu, phiếu học tập, Những tấm gương điển hình về tự lập | Trên lớp |
| 13 | Máy chiếu, phiếu học tập | Trên lớp |
| 14 | **Bài 6:**  Tự nhận thức bản thân  ( mục 1,2) | Máy chiếu, phiếu học tập. | Trên lớp |
| 15 | Ôn tập cuối học kỳ I | Máy chiếu, hệ thống câu hỏi, bài tập... | Trên lớp |
| 16 | Kiểm tra,  đánh giá  cuối kỳ I | Đề kiểm tra | Trên lớp |
| 17 | **Bài 6:**  Tự nhận thức bản thân  ( tiếp theo) | Máy chiếu, phiếu học tập. | Trên lớp |
| 18 | Máy chiếu, phiếu học tập | Trên lớp |

**HỌC KÌ II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiết** | **Tên bài học/ chủ đề** | **Thiết bị dạy học** | **Địa điểm**  **dạy học** |
| 19 | **Bài 7:**  Ứng phó với tình huống nguy hiểm | Máy chiếu, phiếu học tập, tranh ảnh về tình huống nguy hiểm. | Trên lớp |
| 20 | Máy chiếu, phiếu học tập, kịch bản diễn xuất với các tình huống nguy hiểm | Trên lớp |
| 21 | Máy chiếu, phiếu học tập, kịch bản diễn xuất | Trên lớp |
| 22 | **Bài 8:**  Tiết kiệm | Máy chiếu, phiếu học tập | Trên lớp |
| 23 | Máy chiếu, phiếu học tập, kịch bản sắm vai | Trên lớp |
| 24 |
| 25 | **Bài 9:**  Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( mục 1) | Máy chiếu, phiếu học tập. Hiến pháp 2013 | Trên lớp |
| 26 | Kiểm tra, đánh giá  giữa học kỳ II | Đề kiểm tra | Trên lớp |
| 27 | **Bài 9:**  Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiếp theo) | Máy chiếu, phiếu học tập. Hiến pháp 2013 | Trên lớp |
| 28 | **Bài 10:**  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân | Máy chiếu, phiếu học tập. Hiến pháp 2013 | Trên lớp |
| 29 | Máy chiếu, phiếu học tập | Trên lớp |
| 30 | **Bài 11:**  Quyền cơ bản của trẻ em | Máy chiếu, phiếu học tập. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em | Trên lớp |
| 31 | Máy chiếu, phiếu học tập. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em | Trên lớp |
| 32 | Ôn tập cuối học kỳ II | Máy chiếu, hệ thống câu hỏi, bài tập... | Trên lớp |
| 33 | Kiểm tra, đánh giá  cuối năm học | Đề kiểm tra | Trên lớp |
| 34 | **Bài 12:**  Thực hiện quyền trẻ em | Máy chiếu, phiếu học tập | Trên lớp |
| 35 | Máy chiếu, phiếu học tập, kịch bản sắm vai | Trên lớp |

|  |  |
| --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG** | ***………………, ngày tháng 8 năm 2023***  **GIÁO VIÊN** |