|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT 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 09 năm 202*

**PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 3**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **Bài, thời lượng** | **TCT** | **Tên bài học** |
| 1 | **Bài 1 (3t)** | 1 | Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình (T1) |
| 2 | Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình (T2) |
| 2 | 3 | Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình (T3) |
| **Bài 2(2t)** | 4 | Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà. (T1) |
| 3 | 5 | Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà. (T2) |
| **Bài 3(2t)** | 6 | Vệ sinh xung quanh nhà (T1) |
| 4 | 7 | Vệ sinh xung quanh nhà (T2) |
| **Bài 4 (2t)** | 8 | Ô tập chủ đề gia đình (T1) |
| 5 | 9 | Ô tập chủ đề gia đình (T2) |
| **Bài 5(2t)** | 10 | Hoạt động kết nối với cộng đồng (T1) |
| 6 | 11 | Hoạt động kết nối với cộng đồng (T2) |
| **Bài 6 (2t)** | 12 | Truyền thống trường em (T1) |
| 7 | 13 | Truyền thống trường em (T2) |
| **Bài 7 (3t)** | 14 | Giữ an toàn và vệ sinh ở trường (T1) |
| 8 | 15 | Giữ an toàn và vệ sinh ở trường (T2) |
| 16 | Giữ an toàn và vệ sinh ở trường (T3) |
| 9 | **Bài 8 (2t)** | 17 | Ôn tập chủ đề trường học (T1) |
| 18 | Ôn tập chủ đề trường học (T2) |
| 10 | **Bài 9 (3t)** | 19 | Hoạt động sản xuất nông nghiệp (T1) |
| 20 | Hoạt động sản xuất nông nghiệp (T2) |
| 11 | 21 | Hoạt động sản xuất nông nghiệp (T3) |
| **Bài 10 (3t)** | 22 | Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp (T1) |
| 12 | 23 | Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp (T2) |
| 24 | Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp (T3) |
| 13 | **Bài 11 (2t)** | 25 | Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên (T1) |
| 26 | Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên (T2) |
| 14 | **Bài 12 (2t)** | 27 | Ôn tập chủ đề Cộng đồng, địa phương (T1) |
| 28 | Ôn tập chủ đề Cộng đồng, địa phương (T2) |
| 15 | **Bài 13 (3t)** | 29 | Một số bộ phận của thực vật (T1) |
| 30 | Một số bộ phận của thực vật (T2) |
| 16 | 31 | Một số bộ phận của thực vật (T3) |
| **Bài 14 (2t)** | 32 | Chức năng một số bộ phận của thực vật (T1) |
| 17 | 33 | Chức năng một số bộ phận của thực vật (T2) |
| **Ôn tập** | 35 | Đánh giá cuối kì I (T1) |
| 18 | **Ôn tập** | 36 | Đánh giá cuối kì I (T2) |
| **Bài 15 (3t)** | 34 | Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng (T1) |
| 19 | 37 | Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng (T2) |
| 38 | Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng (T3) |
| 20 | **Bài 16 (2t)** | 39 | Sử dụng hợp lý động vật và thực vật (T1) |
| 40 | Sử dụng hợp lý động vật và thực vật (T2) |
| 21 | **Bài 17 (2t)** | 41 | Ôn tập chủ đề động vật và thực vật (T1) |
| 42 | Ôn tập chủ đề động vật và thực vật (T2) |
| 22 | **Bài 18 (2t)** | 43 | Cơ quan tiêu hóa (T1) |
| 44 | Cơ quan tiêu hóa (T2) |
| 23 | **Bài 19 (2t)** | 45 | Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa (T1) |
| 46 | Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa (T2) |
| 24 | **Bài 20 (2t)** | 47 | Cơ quan tuần hoàn (T1) |
| 48 | Cơ quan tuần hoàn (T2) |
| 25 | **Bài 21 (2t)** | 49 | Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn (T1) |
| 50 | Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn (T2) |
| 26 | **Bài 22 (2t)** | 51 | Cơ quan thần kinh (T1) |
| 52 | Cơ quan thần kinh (T2) |
| 27 | **Bài 23 (2t)** | 53 | Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh (T1) |
| 54 | Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh (T2) |
| 28 | **Bài 24 (1t)** | 55 | Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe |
| **Bài 25 (1t)** | 56 | Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe |
| 29 | **Bài 26 (2t)** | 57 | Xác định các phương trong không gian (T1) |
| 58 | Xác định các phương trong không gian (T2) |
| 30 | **Bài 27 (2t)** | 59 | Trái Đất và các đới khí hậu. (T1) |
| 60 | Trái Đất và các đới khí hậu. (T2) |
| 31 | **Bài 28 (3t)** | 61 | Bề mặt trái đất (T1) |
| 62 | Bề mặt trái đất (T2) |
| 32 | 63 | Bề mặt trái đất (T3) |
| **Bài 29 (2t)** | 64 | Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng (T1) |
| 33 | 65 | Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng (T2) |
| **Bài 30 (2t)** | 66 | Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (T1) |
| 34 | Ôn tập | 67 | Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (T2) |
| 68 | Ôn tập đánh giá học kì II |
| 35 | Ôn tập | 69 | Ôn tập đánh giá cuối năm (T1) |
| 70 | Ôn tập đánh giá cuối năm (T2) |