**PHÂN PHỐI CHƯƠNG TÌNH**

**MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI – SÁCH CÁNH DIỀU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tiết** | | **Tên bài** | **Số tiết** |
| **CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH** | | | **10** |
| **Tuần 1** | **Bài 1: Các thế hệ trong gia đình** | | |  |
| 1 | | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết hoạt động 2 |  |
| 2 | | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4 |  |
| **Tuần 2** | **Bài 2: Nghề nghiệp** | | | 2 |
| 3 | | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết hoạt động 2 |  |
| 4 | | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4 |  |
| **Tuần 3** | **Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà** | | | 2 |
| 5 | | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết hoạt động 2 |  |
| 6 | | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4 |  |
| **Tuần 4** | **Bài 4: Giữ gìn vệ sinh nhà ở (2 tiết)** | | | 2 |
| 7 | | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết hoạt động 2 |  |
| 8 | | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4 |  |
| **Tuần 5** | **Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình** | | | 2 |
| 9 | | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết hoạt động 2 |  |
| 10 | | Tiết 2: Hoạt động 3 |  |
| **Tuần 6** | **CHỦ ĐỀ 2: TRƯỜNG HỌC** | | | **10** |
| **Bài 5: Mộ** | | **4 số sự kiện ở trường học (3 tiết)** | **3** |
| 11 | | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết hoạt động 2 |  |
| 12 | | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4 |  |
| **Tuần 7** | 13 | | Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến Hoạt động 6 |  |
| **Bài 6: Giữ gìn vệ sinh trường học** | | | **2** |
| 14 | | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết hoạt động 2 |  |
| **Tuần 8** | 15 | | Tiết 2: Hoạt động 3 |  |
| **Bài 7: An toàn khi ở trường** | | | **3** |
| 16 | | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết hoạt động 1 |  |
| **Tuần 9** | 17 | | Tiết 2: Hoạt động 2 |  |
| 18 | | Tiết 3: Hoạt động 3 |  |
| **Tuần 10** | **Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học** | | | 2 |
| 19 | | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 2 |  |
| 20 | | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4 |  |
| **Tuần 11** | **CHỦ ĐỀ 3: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG** | | | **12** |
| **Bài 8: Đường và phương tiện giao thông** | | | **3** |
| 21 | | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 2 |  |
| 22 | | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4 |  |
| **Tuần 12** | 23 | | Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến Hoạt động 6 |  |
| **Bài 9: An toàn khi đi các phương tiện giao thông** | | | 3 |
| 24 | | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 2 |  |
| **Tuần 13** | 25 | | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4 |  |
| 26 | | Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến Hoạt động 6 |  |
| **Tuần 14** | Bài 1111111111010110: M | | Mua, bán hàng hóa | 4 |
| 27 | | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 2 |  |
| 28 | | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4 |  |
| **Tuần 15** | 29 | | Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến Hoạt động 6 |  |
|  | 30 | | Tiết 4: Từ Hoạt động 7 đến Hoạt động 8 |  |
| **Tuần 16** | **Ôn tập và đánh giá chủ đề Cộng đồng địa phương** | | | **2** |
| 31 | Tiết 1: Hoạt động 1 | |  |
| 32 | Tiết 2: Từ Hoạt động 2 đến Hoạt động 3 | |  |
| **Tuần 17** | **CHỦ ĐỀ 4: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT** | | | **12** |
| **Bài 11: Môi trường sống của chủ đề thực vật và động vật** | | | **3** |
| 33 | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 2 | |  |
| 34 | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 5 | |  |
| **Tuần 18** | 35 | Tiết 3: Từ Hoạt động 6 đến Hoạt động 8 | |  |
| **Bài 12: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật** | | | **3** |
| 36 | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 2 | |  |
| **Tuần 19** | 37 | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4 | |  |
| 38 | Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến Hoạt động 6 | |  |
| **Tuần 20** | **Bài 13: Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động** | | | **4** |
| 39 | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 2 | |  |
| 40 | Tiết 2: Hoạt động 3 | |  |
| **Tuần 21** | 41 | Tiết 3: Hoạt động 3 | |  |
| 42 | Tiết 4: Hoạt động 4 | |  |
| **Tuần 22** | **Ôn tập và đánh giá chủ đề Thực vật và động vật** | | | **2** |
| 43 | Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến hết Hoạt động 2 | |  |
| 44 | Tiết 2: Hoạt động 3 | |  |
| **Tuần 23** | **CHỦ ĐỀ 5: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE** | | | **15** |
| **Bài 14: Cơ quan vận động** | | | **3** |
| 45 | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 2 | |  |
| 46 | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4 | |  |
| **Tuần 24** | 47 | Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến Hoạt động 6 | |  |
| **Bài 15: P** | **lòng tránh cong vẹo cột sống** | | **2** |
| 48 | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 3 | |  |
| **Tuần 25** | 49 | Tiết 2: Hoạt động 4 | |  |
| **Bài 16: Cơ quan hô hấp** | | | **2** |
| 50 | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 3 | |  |
| **Tuần 26** | 51 | Tiết 2: Hoạt động 4 | |  |
| **Bài 17: Bảo vệ cơ quan hô hấp** | | | **3** |
| 52 | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 2 | |  |
| **Tuần 27** | 53 | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4 | |  |
| 54 | Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến Hoạt động 6 | |  |
| **Tuần 28** | **Bài 18: Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận.** | | | **3** |
| 55 | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 2 | |  |
| 56 | Tiết 2: Hoạt động 3 | |  |
| **Tuần 29** | 57 | Tiết 3: Hoạt động 4 | |  |
| **Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khỏe** | | | **2** |
|  | 58 | Tiết 1: Hoạt động 1 | |  |
| **Tuần 30** | 59 | Tiết 2: Từ Hoạt động 2 đến Hoạt động 3 | |  |
| **CHỦ ĐỀ 6: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI** | | | **11** |
| **Bài 19: Các mùa trong năm** | | | **4** |
| 60 | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 3 | |  |
| **Tuần 31** | 61 | Tiết 2: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 3 | |  |
| 62 | Tiết 3: Hoạt động 4 | |  |
| **Tuần 32** | 63 | Tiết 4: Từ Hoạt động 5 đến hết Hoạt động 7 | |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Bài 20 : M** | **Bài 20 : Một số hiện tượng thiên tai** |   Ba | | | **2** |
| 64 | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 2 | |  |
| **Tuần 33** | 65 | Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết Hoạt động 4 | |  |
| **Bài 21: M** | **ột số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai** | | **3** |
| 66 | Tiết 1: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động 3 | |  |
| **Tuần 34** | 67 | Tiết 2: Từ Hoạt động 4 đến hết Hoạt động 5 | |  |
| 68 | Tiết 3: Từ Hoạt động 6 đến hết Hoạt động 7 | |  |
| **Tuần 35** | **Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái đất và bầu trời** | | | **2** |
| 69 | Tiết 1: Hoạt động 1 | |  |
| 70 | Tiết 1: Hoạt động 2 | |  |