|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN**  **THIÊN TƯỜNG** |  |

**KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KĨ NĂNG SỐNG TRUNG HỌC CƠ SỞ**

**KHỐI 6**

**HỌC KÍ I**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **TIẾT** | **TÊN BÀI** | **GHI CHÚ** |
| **1** | 1 | Khám phá bản thân: bản sắc cá nhân. |  |
| 2 | Basic Communication: Saying Hello and Goodbye – Chào và tạm biệt |  |
| 3 | Rèn kĩ năng giao tiếp, chọn lọc thông tin |  |
| 4 | Rèn kĩ năng tư duy sáng tạo 1 |  |
| **2** | 5 | Khám phá bản thân: hòa nhịp cùng trường lớp |  |
| 6 | Basic Communication: Introducing Myself – Giới thiệu bản thân |  |
| 7 | Rèn kĩ năng giới thiệu một tác phẩm văn học |  |
| 8 | Rèn kĩ năng tư duy sáng tạo 2 |  |
| **3** | 9 | Khám phá bản thân: cùng khám phá cùng trưởng thành |  |
| 10 | Basic Communication: Talking about My Family – Nói về gia đình |  |
| 11 | Rèn kĩ năng thuyết trình |  |
| 12 | Rèn kĩ năng tính toán 1 |  |
| **4** | 13 | Giao tiếp: Ứng xử nơi công cộng. |  |
| 14 | Basic Communication: Asking and Answering about Hobbies – Hỏi và trả lời về sở thích |  |
| `15 | Rèn kĩ năng giao tiếp, chọn lọc thông tin |  |
| 16 | Rèn kĩ năng tính toán 2 |  |
| **5** | 17 | Chăm sóc gia đình: gia đình của tôi |  |
| 18 | Basic Communication: Talking about Daily Routines – Nói về thói quen hằng ngày |  |
| 19 | Rèn kĩ năng nói và nghe |  |
| 20 | Rèn kĩ năng nhận thức các tình huống thực tiễn 1 |  |
| **6** | 21 | Chăm sóc gia đình: Đối thoại trong gia đình |  |
| 22 | Basic Communication: Making New Friends – Làm quen bạn mới |  |
| 23 | Rèn kĩ năng cảm thụ - phân tích |  |
| 24 | Rèn kĩ năng nhận thức các tình huống thực tiễn 2 |  |
| **7** | 25 | Chăm sóc gia đình: Mái nhà chung. |  |
| 26 | Basic Communication: Asking for Things Politely – Xin đồ vật lịch sự |  |
| 27 | Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản |  |
| 28 | Rèn kĩ năng phân tích và tổng hợp 1 |  |
| **8** | 29 | Quản lí thời gian: Đồng hồ báo thức |  |
| 30 | Basic Communication: Saying Thank You and Sorry – Nói cảm ơn và xin lỗi |  |
| 31 | Rèn kĩ năng lựa chọn ngôn ngữ, tạo lập văn bản |  |
| 32 | Rèn kĩ năng phân tích và tổng hợp 2 |  |
| **9** | 33 | Quản lí tài chính: Ống heo kì diệu |  |
| 34 | Basic Communication: Talking about School Subjects – Nói về các môn học |  |
| 35 | Rèn kĩ năng tự học - ứng dụng |  |
| 36 | Rèn kĩ năng thuyết trình 1 |  |
| **10** | 37 | Rèn luyện bản thân: Cùng cảm ơn và xin lỗi |  |
| 38 | Basic Communication: Talking about My Favorite Food – Nói về món ăn yêu thích |  |
| 39 | Rèn kĩ năng giới thiệu một tác phẩm văn học |  |
| 40 | Rèn kĩ năng thuyết trình 2 |  |
| **11** | 41 | Rèn luyện bản thân: Kỉ luật tích cực |  |
| 42 | Self-Management: Keeping My School Bag Ready – Chuẩn bị cặp sách gọn gàng |  |
| 43 | Rèn kĩ năng viết sáng tạo 1 |  |
| 44 | Rèn kĩ năng làm việc nhóm 1 |  |
| **12** | 45 | Rèn luyện bản thân: Mũi tên về đích |  |
| 46 | Self-Management: Planning My Homework – Lập kế hoạch làm bài tập |  |
| 47 | Rèn kĩ năng viết sáng tạo 2 |  |
| 48 | Rèn kĩ năng làm việc nhóm 2 |  |
| **13** | 49 | Rèn luyện bản thân: Tôi tự tin |  |
| 50 | Self-Management: Managing My Study Time – Quản lý thời gian học |  |
| 51 | Rèn kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng |  |
| 52 | Rèn kĩ năng giao tiếp, chọn lọc thông tin 1 |  |
| **14** | 53 | Rèn luyện bản thân: Tôi không sợ! |  |
| 54 | Self-Management: Learning from Mistakes – Học từ sai lầm |  |
| 55 | Rèn kĩ năng cảm thụ - phân tích |  |
| 56 | Rèn kĩ năng giao tiếp, chọn lọc thông tin 2 |  |
| **15** | 57 | Rèn luyện bản thân: Trách nhiệm cá nhân |  |
| 58 | Self-Management: Trying My Best – Luôn cố gắng hết sức |  |
| 59 | Rèn kĩ năng thảo luận và trình bày |  |
| 60 | Rèn kĩ năng tư duy phản biện và sáng tạo 1 |  |
| **16** | 61 | Xây dựng cộng đồng: Nền tảng tương lai |  |
| 62 | Self-Management: Staying Positive – Giữ thái độ tích cực |  |
| 63 | Rèn kĩ năng giới thiệu một tác phẩm văn học |  |
| 64 | Rèn kĩ năng tư duy phản biện và sáng tạo 2 |  |
| **17** | 65 | Yêu quê hương: Văn hóa ba miền |  |
| 66 | Self-Management: Working in a Group – Làm việc nhóm |  |
| 67 | Rèn kĩ năng thuyết trình |  |
| 68 | Rèn kĩ năng tự giải quyết vấn đề 1 |  |
| **18** | 69 | Yêu quê hương: Bức tranh quê hương em |  |
| 70 | Self-Management: Helping at Home – Giúp đỡ việc nhà |  |
| 71 | Rèn kĩ năng nói và nghe |  |
| 72 | Rèn kĩ năng tự giải quyết vấn đề 2 |  |