**Phụ lục III**

**KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN**

(*Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT*)

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN THẢNH**  **TỔ TOÁN-TIN-AV-NT** | **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 GIÁO DỤC MĨ THUẬT 8**

(Năm học 2023 - 2024)

**I. Kế hoạch dạy học**

**1. Phân phối chương trình Mĩ thuật 8:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bài học**  **(1)** | **Số tiết**  **(2)** | **Thời điểm (Tuần)**  **(3)** | **Thiết bị dạy học**  **(4)** | **Địa điểm dạy học**  **(5)** |
| 1 | Bài 1: Thiên nhiên trong tranh của hoạ sĩ Paul Gauguin | 2 | 1-2 | - Tranh vẽ của hoạ sĩ Paul Gauguin  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Màu vẽ, cọ (hoặc màu sáp), giấy vẽ | Phòng học bộ môn |
| 2 | Bài 2: Nghệ thuật tranh cắt dán (Collage art) | 2 | 3-4 | - Tranh về một số tác phảm của hoạ sĩ Pablo Picasso  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Giấy vẽ, bút vẽ, màu, giấy màu, giấy bìa, kéo, hồ | Phòng học bộ môn |
| 3 | Bài 3: Tranh chân dung theo trường phái Biểu hiện | 2 | 5-6 | - Tranh một số tác phẩm chân dung biểu cảm của hoạ sĩ tiêu biểu  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Màu vẽ, cọ (hoặc màu sáp), giấy vẽ, bút vẽ | Phòng học bộ môn |
| 4 | Bài 4: Nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt Nam | 2 | 7-8 | - Tranh một số tác phẩm tranh sơn mài tiêu biểu  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Giấy bìa các-tông, vỏ trứng, keo dán, giấy vẽ, bút vẽ, màu vẽ, chai. | Phòng học bộ môn |
| 5 | Bài 5: Nét đẹp trong tranh lụa của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh | 2 | 9-10 | - Tranh mẫu về tranh lụa của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Màu vẽ, cọ (hoặc màu sáp), bút vẽ, giấy vẽ | Phòng học bộ môn |
| 6 | Bài 6: Tượng chân dung nhân vật | 2 | 11-12 | - Hình ảnh tượng chân dung điêu khắc hiện đại Việt Nam  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Đất nặn, dụng cụ tạo hình | Phòng học bộ môn |
| 7 | Bài 7: Tạo mẫu nền trang trí với hoạ tiết dân tộc thiểu số Việt Nam | 2 | 13-14 | - Tranh một số tác phẩm trang trí trên vải của dân tộc thiểu số  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Bút vẽ, màu vẽ, giấy bìa các tông, kéo, dây sợi, vải nỉ, hồ dán, kéo, vật liệu sẵn có | Phòng học bộ môn |
| 8 | Bài 8: Thiết kế trang phục với hoạ tiết dân tộc | 2 | 15-16 | - Tranh một số sản phẩm ứng dụng của hoạ tiết dân tộc trong cuộc sống  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Bút vẽ, màu vẽ, giấy vẽ, hồ dán, kéo, sản phẩm của bài học trước. | Phòng học bộ môn |
| 9-10 | Tổng kết HKI: Trưng bày sản phẩm mĩ thuật | 1 | 17-18 | - Bài vẽ, sản phẩm mĩ thuật của HS đã thực hiện ở HKI  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi) |  |
| 11 | Bài 9: Thiết kế sản phẩm nội thất | 2 | 19 – 20 | - Tranh ảnh về sản phẩm tạo dáng mô hình nội thất của HS và trong cuộc sống  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Bút vẽ, màu vẽ, giấy bìa các tông, kéo, hồ dán, kéo | Phòng học bộ môn |
| 12 | Bài 10: Thiết kế mô hình căn phòng | 2 | 21 – 22 | - Tranh ảnh về sản phẩm mô hình thiết kế nội thất của HS làm và trong cuộc sống  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Bút vẽ, màu vẽ, giấy bìa các tông, kéo, hồ dán, kéo, sản phẩm nội thất của bài 9 | Phòng học bộ môn |
| 13 | Bài 11: Tạo hoạ tiết trang trí bằng chấm màu | 2 | 23 – 24 | - Tranh ảnh về một số tác phẩm nghệ thuật trang trí bằng chấm.  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Màu vẽ, cọ (hoặc màu sáp), giấy vẽ, bút vẽ, hoa, lá,.. | Phòng học bộ môn |
| 14 | Bài 12: Tranh tĩnh vật | 2 | 25 – 26 | - Tranh ảnh về một số bài vẽ tranh tĩnh vật của HS và của hoạ sỹ  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Màu vẽ, cọ (hoặc màu sáp), giấy vẽ, bút vẽ, vật mẫu dạng khối trụ, khối cầu và khối lập phương, vải nền, que đo | Phòng học bộ môn |
| 15 | Bài 13: Tranh trang trí với các màu tương phản | 2 | 27- 28 | - Tranh ảnh về tranh vẽ có sắc màu tương phản  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Bút chì, giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu,.. | Phòng học bộ môn |
| 16 | Bài 14: Tranh áp phích | 2 | 29 – 30 | - Tranh ảnh về hình ảnh tranh áp phích.  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Màu vẽ, cọ (hoặc màu sáp), giấy vẽ, bút vẽ, giấy màu, hồ dán | Phòng học bộ môn |
| 17 | Bài 15: Khái quát về ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình | 2 | 31 – 32 | - Tranh ảnh về ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi)  - Màu vẽ, cọ (hoặc màu sáp), giấy vẽ, bút vẽ, hình ảnh liên quan đến mĩ thuât tạo hình. | Phòng học bộ môn |
| 18 | Bài 16: Đặc trưng của một số nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình | 2 | 33 – 34 | - Tranh ảnh về ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi),  - Giấy màu, tẩy, bút chì, màu vẽ, keo dán, bìa mica, bút lông | Phòng học bộ môn |
| 19 | Bài tổng kết: Trưng bày sản phẩm mĩ thuật | 1 | 35 | - Bài vẽ, sản phẩm mĩ thuật của HS đã thực hiện trong năm học  - Máy tính, máy chiếu (hoặc tivi) | Phòng học bộ môn |

**2. Chuyên đề lựa chọn** (đối với cấp trung học phổ thông)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chuyên đề  (1) | Số tiết  (2) | Thời điểm  (3) | Thiết bị dạy học  (4) | Địa điểm dạy học  (5) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

**II. Nhiệm vụ khác (nếu có):** *(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  | *Nguyễn Văn Thảnh, ngày tháng năm 2023*  **GIÁO VIÊN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Thị Kim Xuyến