|  |  |
| --- | --- |
|  UBND HUYỆN ĐẮK SONG **T TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT**

**NĂM HỌC 2024-2025**

 **I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:**

 *- Căn cứ công văn số 5842/BGD ĐT-VP  ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và các nội dung hướng dẫn cụ thể đối với môn Thể dục.*

*- Căn cứ chương trình GDPT 2018 môn học GDTC;*

 *- Căn cứ công văn 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học;*

*- Căn cứ công văn số ……/ PGDDT - GDTH về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2024 – 2025 của Phòng Giáo dục Huyện Đắk Song ngày …/…/2024;*

*- Căn cứ KH số ……/ NĐC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2024 – 2025 của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu ngày …/…/2024;*

 **II. ĐIỀU KIỆN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:**

 **III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:**

**1. Khối 1 - sách Chân trời sáng tạo:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần, tháng** | **Chương trình và sách giáo khoa** | **Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)** | **Ghi chú** |
| **Chủ đề/ MND** | **Tên bài học** | **Tiết học/ TL** |
| 1 | **Đội hình đội ngũ****(14 tiết)** | Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số (5 tiết) | 1/1 |  |  |
| Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số | 1/2 |  |  |
| 2 | Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số | 1/3 |  |  |
| Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số | 1/4 |  |  |
| 3 | Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số | 1/5 |  |  |
| Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng (5 tiết) | 2/1 |  |  |
| 4 | Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng | 2/2 |  |  |
| Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng | 2/3 |  |  |
| 5 | Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng | 2/4 |  |  |
| Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng | 2/5 |  |  |
| 6 | Bài 3: Động tác quay trái, quay phải và quay sau (4 tiết) | 3/1 |  |  |
| Bài 3: Động tác quay trái, quay phải và quay sau | 3/2 |  |  |
| 7 | Bài 3: Động tác quay trái, quay phải và quay sau | 3/3 |  |  |
| Bài 3: Động tác quay trái, quay phải và quay sau | 3/4 |  |  |
| 8 | **Chủ đề: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản****(24 tiết)** | Bài 1: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ (4 tiết) | 1/1 |  |  |
| Bài 1: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ | 1/2 |  |  |
| 9 | Bài 1: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ | 1/3 |  |  |
| Bài 1: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ | 1/4 |  |  |
| 10 | Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay (5 tiết) | 2/1 |  |  |
| Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay | 2/2 |  |  |
| 11 | Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay | 2/3 |  |  |
| Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay | 2/4 |  |  |
| 12 | Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay | 2/5 |  |  |
| Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân (5 tiết) | 3/1 |  |  |
| 13 | Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân | 3/2 |  |  |
| Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân | 3/3 |  |  |
| 14 | Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân | 3/4 |  |  |
| Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân | 3/5 |  |  |
| 15 | Bài 4: Tư thế vận động của thân mình (5 tiết) | 4/1 |  |  |
| Bài 4: Tư thế vận động của thân mình | 4/2 |  |  |
| 16 | Bài 4: Tư thế vận động của thân mình | 4/3 |  |  |
| Bài 4: Tư thế vận động của thân mình | 4/4 |  |  |
| 17 | Bài 4: Tư thế vận động của thân mình | 4/5 |  |  |
| Ôn tập cuối kì (3 tiết) | 1/1 |  |  |
| 18 | Ôn tập cuối kì | 1/2 |  |  |
| Ôn tập cuối kì | 1/3 |  |  |
| 19 | Bài 5: Vận động phối hợp của các khớp (5 tiết) | 5/1 |  |  |
| Bài 5: Vận động phối hợp của các khớp | 5/2 |  |  |
| 20 | Bài 5: Vận động phối hợp của các khớp | 5/3 |  |  |
| Bài 5: Vận động phối hợp của các khớp | 5/4 |  |  |
| 21 | Bài 5: Vận động phối hợp của các khớp | 5/5 |  |  |
| **Chủ đề: Bài thể dục****(7 tiết)** | Bài 1: Động tác vươn thở và động tác tay (1 tiết) | 1/1 |  |  |
| 22 | Bài 2: Động tác chân và động tác vặn mình (2 tiết) | 2/1 |  |  |
| Bài 2: Động tác chân và động tác vặn mình | 2/2 |  |  |
| 23 | Bài 3: Động tác bụng (1 tiết) | 3/1 |  |  |
| Bài 4: Động tác phối hợp (1 tiết) | 4/1 |  |  |
| 24 | Bài 5: Động tác điều hòa (2 tiết) | 5/1 |  |  |
| Bài 5: Động tác điều hòa | 5/2 |  |  |
| 25 | **Chủ đề: Thể dục nhịp điệu (18 tiết)** | Bài 1: Các động tác khởi động (1 tiết) | 1/1 |  |  |
| Bài 2: Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông (5 tiết) | 2/1 |  |  |
| 26 | Bài 2: Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông | 2/2 |  |  |
| Bài 2: Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông | 2/3 |  |  |
| 27 | Bài 2: Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông | 2/4 |  |  |
| Bài 2: Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông | 2/5 |  |  |
| 28 | Bài 3: Các tư thế tay và chân cơ bản kết hợp nhún gối (6 tiết) | 3/1 |  |  |
| Bài 3: Các tư thế tay và chân cơ bản kết hợp nhún gối | 3/2 |  |  |
| 29 | Bài 3: Các tư thế tay và chân cơ bản kết hợp nhún gối | 3/3 |  |  |
| Bài 3: Các tư thế tay và chân cơ bản kết hợp nhún gối | 3/4 |  |  |
| 30 | Bài 3: Các tư thế tay và chân cơ bản kết hợp nhún gối | 3/5 |  |  |
| Bài 3: Các tư thế tay và chân cơ bản kết hợp nhún gối | 3/6 |  |  |
| 31 | Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay (6 tiết) | 4/1 |  |  |
| Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay | 4/2 |  |  |
| 32 | Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay | 4/3 |  |  |
| Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay | 4/4 |  |  |
| 33 | Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay | 4/5 |  |  |
| Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay | 4/6 |  |  |
| 34 | **Ôn tập kiểm tra cuối năm****( 4 tiết** | Ôn tập và kiểm tra cuối năm (4 tiết) | 1/1 |  |  |
| Ôn tập và kiểm tra cuối năm | 1/2 |  |  |
| 35 | Ôn tập và kiểm tra cuối năm | 1/3 |  |  |
| Ôn tập và kiểm tra cuối năm | 1/4 |  |  |

**Ghi chú:** 63 tiết chương trình

 7 tiết kiểm tra đánh giá ( HKI: 3 tiết, HKII: 4 tiết )

 *Đắk N,Rung, ngày 13 tháng 8 năm 2024*

**Thủ trưởng đơn vị Tổ trưởng Giáo viên**

 **Nguyễn Tiến Hải**