**Phụ lục III**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NHÓM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP**Giáo viên: Vi Ngọc Hưng** |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN**

**MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP KHỐI 12**

**(Năm học 2024 – 2025)**

**I. Kế hoạch dạy học**

**1. Phân phối chương trình**

| **STT** | **Bài học****(1)** | **Số tiết****(2)** | **Thời điểm****(3)** | **Thiết bị dạy học****(4)** | **Địa điểm dạy học****(5)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Chủ đề 1.** Phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn.  | **09** | Tuần 1, 2, 3 | Máy chiếuCác đồ dùng để hoạt động nhóm. | Nhà đa năng, sân trường, sân bóng.Dạy học trên lớp |
| 2 | **Chủ đề 2.** Tôi trưởng thành | **11** | Tuần 4, 5, 6,7 | Máy chiếuCác đồ dùng để hoạt động nhóm. | Dạy học trên lớp |
| 3 | **Chủ đề 3.**Hoàn thiện bản thân | **15** | Tuần 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Máy chiếuCác đồ dùng để hoạt động nhóm. | Dạy học trên lớp |
| 4 | **Kiểm tra giữa kì 1** | **1** | Tuần 8 |  | Phòng học |
| 5 | **Chủ đề 4.** Trách nhiệm với gia đình | 9 | Tuần 13, 14, 15 | Máy chiếuCác đồ dùng để hoạt động nhóm. | Dạy học trên lớp |
| 6 | **Chủ đề 5.** Xây dựng cộng đồng | 9 | Tuần 15, 16 | Máy chiếuCác đồ dùng để hoạt động nhóm. | Dạy học trên lớpCác địa điểm cộng đồng phù hợp trên địa bàn thành phố. |
| 7 | **Kiểm tra cuối kì I** | **1** | Tuần 17 |  | Phòng học |
| 8 | **Chủ đề 6.**Chung tay gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên | 9 | Tuần 18, 19, 20 | Máy chiếuCác đồ dùng để hoạt động nhóm. | Dạy học trên lớpKhuôn viên trường |
| 9 | **Chủ đề 7**Bảo vệ thế giới tự nhiên | 6 | Tuần 21, 22 | Máy chiếuCác đồ dùng để hoạt động nhóm. | Dạy học trên lớpĐịa bàn phường Đông Phong |
| 10 | **Chủ đề 8.** Nghề nghiệp và những yêu cầu với người lao động trong xã hội hiện đại. | 12 | Tuần 23, 24, 25 | Máy chiếuCác đồ dùng để hoạt động nhóm. | Dạy học trên lớp.Trải nghiệm nghề tại địa phương.Ngày hội việc làm tại địa phương. |
| 11 | Kiểm tra giữa kì II | 1 | Tuần 26 |  | Phòng học |
| 12 | **Chủ đề 9:**Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp. | 9 | Tuần 26, 27, 28, 29 | Máy chiếuCác đồ dùng để hoạt động nhóm. | Dạy học trên lớp |
| 13 | **Chủ đề 10.** Quyết định lựa chọn nghề phù hợp và chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường mới. | 12 | Tuần 30, 31, 32  | Máy chiếuCác đồ dùng để hoạt động nhóm. | Dạy học trên lớp |
| 15 | Kiểm tra cuối kì II | 1 | Tuần 35 |  | Phòng học |

 **2. Chuyên đề lựa chọn:** Không

 **II. Nhiệm vụ khác:**

- Thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường, của Đoàn Thanh niên.

- Tham gia các hoạt động khác khi được phân công.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG/ NHÓM TRƯỞNG***(Ký và ghi rõ họ tên)* |  | *Lai Châu, ngày 20 tháng 8 năm 2024***GIÁO VIÊN***(Ký và ghi rõ họ tên)***Vi Ngọc Hưng** |