|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG  **TRƯỜNG TH&THCS QUANG TRUNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

*Krông Năng, ngày 28 tháng 08 năm 2022*

**PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3**

**BỘ SÁCH CÁNH DIỀU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **Số tiết** | **TCT** | **Tên bài học** |
| **Chủ đề 1: Công nghệ và đời sống** |
| 1 | 2 | 1 | Bài 1. Tự nhiên và công nghệ (T1) |
| 2 | 2 | Bài 1. Tự nhiên và công nghệ (T2) |
| 3 | 4 | 3 | Bài 2. Sử dụng đèn học (T1) |
| 4 | 4 | Bài 2. Sử dụng đèn học (T2) |
| 5 | 5 | Bài 2. Sử dụng đèn học (T3) |
| 6 | 6 | Bài 2. Sử dụng đèn học (T4) |
| 7 | 4 | 7 | Bài 3. Sử dụng quạt điện (T1) |
| 8 | 8 | Bài 3. Sử dụng quạt điện (T2) |
| 9 | 9 | Bài 3. Sử dụng quạt điện (T3) |
| 10 | 10 | Bài 3. Sử dụng quạt điện (T4) |
| 11 | 4 | 11 | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T1) |
| 12 | 12 | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T2) |
| 13 | 13 | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T3) |
| 14 | 14 | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T4) |
| 15 | 4 | 15 | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T1) |
| 16 | 16 | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T2) |
| 17 | 17 | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T3) |
| 18 | 18 | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T4) |
| 19 | 2 | 19 | Bài 6. An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình (T1) |
| 20 | 20 | Bài 6. An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình (T2) |
| 21 | 1 | 21 | Ôn tập kiểm tra học kì I (T2) |
|  |  |  | **Chủ đề 2. Thủ công kĩ thuật** |
| 22 | 4 | 22 | Bài 7. Làm đồ dùng học tập (T1) |
| 23 | 23 | Bài 7. Làm đồ dùng học tập (T2) |
| 24 | 24 | Bài 7. Làm đồ dùng học tập (T3) |
| 25 | 25 | Bài 7. Làm đồ dùng học tập (T4) |
| 26 | 4 | 26 | Bài 8. Làm biển báo giao thông (T1) |
| 27 | 27 | Bài 8. Làm biển báo giao thông (T2) |
| 28 | 28 | Bài 8. Làm biển báo giao thông (T3) |
| 29 | 29 | Bài 8. Làm biển báo giao thông (T4) |
| 30 | 4 | 30 | Bài 9. Làm đồ chơi (T1) |
| 31 | 31 | Bài 9. Làm đồ chơi (T2) |
| 32 | 32 | Bài 9. Làm đồ chơi (T3) |
| 33 | 33 | Bài 9. Làm đồ chơi (T4) |
| 34 | 2 | 34 | Ôn tập kiểm tra học kì II (T1) |
| 35 | 35 | Ôn tập kiểm tra học kì II (T2) |