*Ngày 14 tháng 12 năm 2019*

**TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ**

**“DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TIỂU HỌC**

**THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH”**

**A. LÝ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ**

Người triển khai: Đ.c Trần Thúy Hằng - PHT

**PHẦN 1**

**GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI**

**MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ**

**(PHẦN LỊCH SỬ)**

**I. Quan điểm xây dựng chương trình**

Chương trình môn Lịch sử và Địa lí tiểu học tuân thủ các quy định nêu trong chương trình tổng thể, nhấn mạnh một số quan điểm sau:

Chương trình môn Lịch sử và Địa lí tích hợp (Lịch sử, địa lí và một số nội dung văn hoá, xã hội, hoạt động giáo dục) để giải quyết các vấn đề trong học tập, đời sống, phù hợp với lứa tuổi.

Kế thừa, phát huy ưu điểm của chương trình LS & ĐL hiện hành; lựa chọn những và tiếp thu kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới.

Chương trình được thiết kế theo phạm vi **mở rộng dần** về không gian địa lí và không gian xã hội.

Chương trình lựa chọn những nội dung thiết thực đối với việc hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực HS thông qua phương pháp tổ chức các hoạt động học tập tích cực.

Chương trình được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt để có thể điều chỉnh cho phù hợp với địa phương; với khả năng của giáo viên; HS.

**II. Mục tiêu môn Lịch sử và Địa lí**

- Hình thành và phát triển ở HS năng lực lịch sử và địa lí góp phần hình thành phát triển các năng lực chung.

- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

**III. Nội dung, cấu trúc chương trình 2018 môn Lịch sử và Địa lí ở Tiểu học  
1. Việc lựa chọn nội dung kiến thức**:

- Các kiến thức LS & ĐL được tích hợp trong các chủ đề và được mở rộng về không gian địa lí và xã hội (bắt đầu từ địa phương, vùng miền đến đất nước và thế giới).

- Nội dung tập trung lựa chọn “**điểm**”. Kiến thức lịch sử được lựa chọn không tuân thủ nghiêm ngặt tính **lịch đại** mà phản ánh những sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu cho một số vùng miền, một số giai đoạn lịch sử.

- LS địa phương là chương trình chính khóa và được đưa vào mạch nội dung đầu tiênvàmở rộng dần về không gian.

**2. Cách cấu trúc các mạch nội dung kiến thức:**

Cấu trúc mạch nội dung kiến thức mang tính tích hợp cao:

+ Tích hợp kiến thức lịch sử và kiến thức địa lí.

+ Tích hợp trong cách thiết kế mạch nội dung kiến thức.

**3. Điểm khác biệt về nội dung kiến thức và thiết kế cấu trúc mạch nội dung:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LỚP** | **CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2006** | **CHƯƠNG TRÌNH NĂM 218** |
| 4 | Nội dung được trình bày ở mức độ đơn giản, nhưng thể hiện được phần nào tính hệ thống của sự kiện lịch sử và tiến trình lịch sử. | ND trình bày trong sự lồng ghép, tích hợp với nội dung địa lí, văn hóa. Sự kiện lịch sử không được trình bày theo tiến trình mà được trình bày với ý nghĩa là sự kiện tiêu biểu của vùng, miền. |
| 5 | Cấu trúc trình bày theo tiến trình lịch sử (từ năm 1858 đến giai đoạn thống nhất đất nước). | Cấu trúc tích hợp trong một mạch nội dung, cấu trúc theo vấn đề/chủ đề chứ không theo tiến trình lịch sử. |

**IV. Các mạch nội dung môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học**

**1. Lớp 4:**

Ngoài phần mở đầu là quen với phương tiện học tập LS và ĐL, mạch kiến thức được chia làm 6 chủ đề:

1. Địa phương em: Lịch sử và văn hóa truyền thống;

2. Trung du và miền núi Bắc Bộ: Đền Hùng và giỗ tổ Hùng vương

3. Đồng bằng Bắc Bộ: sông Hồng và nền Văn minh sông Hồng, Thăng Long - Hà Nội; Văn miều Quốc Tử Giám

4. Duyên hải miền Trung: cố đô Huế; phổ cổ Hội An

5.Tây Nguyên: lễ hội Cồng chiêng

6. Nam Bộ: Một số nét về văn hóa; TP. HCM; địa đạo Củ Chi

**2. Lớp 5:**

Gồm 6 chủ đề về đất nước Việt Nam, các nước láng giềng, khu vực ĐNA và thế giới:

1. Đất nước và con người VN: Lãnh thổ, Quốc kì, quốc huy, quốc ca..

2. Những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam: Văn Lang, Âu Lạc, Phù Nam, Champa.

3. Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc; Triều Lý, triềuTrần, Khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê; Triều Nguyễn; Cách mạng tháng 8/1945; chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh, đất nước đổi mới.

4. Các nước láng giềng:Trung Quốc, Lào; Cam Pu Chia, ASEAN

5. Tìm hiểu thế giới: Một số nền văn minh nổi tiếng: Ai Cập, Hi Lạp

6. Chung tay xây dựng thế giới: XD thế giới xanh, hòa bình

**V. Đổi mới phương pháp dạy học cần chú ý gì?**

- PPDHLS - ĐL tiếp cận năng lực là trọng tâm của chương trình 🡪 chú trọng tổ chức các hoạt động DH để **HS tự tìm hiểu, khám phá; rèn HS biết cách sử dụng SGK, tài liệu học tập.**

- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức học tập.

- Chú trọng lối kể chuyện, dẫn chuyện.

- Có thể tổ chức DH ở ngoài lớp (học tập tại bảo tàng/di tích/thực địa).

**VI. Đánh giá kết quả học tập của HS**

**1. Yêu cầu đánh giá:**

- Phát triển năng lực chung

- Phát triển năng lực môn học.

**2. Nguyên tắc đánh giá:**

- Toàn diện, khách quan, chính xác, phân hóa.

- Kết hợp ĐG cả quá trình và ĐG cuối kì, cuối năm

- Kết hợp ĐG của GV với HS và HS đánh giá lẫn nhau

- ĐG lí thuyết kết hợp với thực hành.

**3. Phương pháp đánh giá:**

- Chú trọng NL vận dụng kiến thức, kĩ năng vào tình huống cụ thể

- Căn cứ ĐG: các yêu cầu về phẩm chất, năng lực được quy định

- Tăng cường và áp dụng biện pháp thích hợp để ĐG thái độ của HS trong học tập; chú trọng sự vận dụng kiến thức vào cuộc sống

- Kết hợp ĐG thường xuyên và ĐG định kì.

- Công cụ ĐG: Thông qua các bài kiểm tra, bài thu hoạch, thuyết trình, quan sát, hoạt động trong lớp hoặc ngoài thực địa.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**PHẦN 2**  
**MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TIỂU HỌC   
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH**

**I. Năng lực và năng lực học tập Lịch sử**

- NL là một thuộc tính, là hội tụ của những tri thức, kĩ năng, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động, trách nhiệm đạo đức, ý chí .. . về một lĩnh vực nhất định.

- NL học tập LS là những tri thức, kĩ năng, kinh nghiệm về một mặt nào đó và tinh thần thái độ, ý chí của HS trong hoạt động học tập.

- Tổ chức DHLS theo hướng phát triển năng lực HS là cách sắp xếp, tổ chức các hoạt động dạy học để đạt mục tiêu hình thành kiến thức, phát triển kĩ năng, định hướng thái độ; từ đó góp phần phát triển các năng lực chung, năng lực môn học và bồi dưỡng những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp cho các em.

**II. Vì sao phải DHLS ở trường TH theo hướng phát triển NLHS?**

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu đào tạo con người VN

- Thực hiện mục tiêu môn học: Môn LS ở trưởng tiểu học với việc giáo dục thế hệ trẻ.

**III.** **Vai trò, ý nghĩa của DH theo hướng PTNLHS**

**1. Vai trò:**

- Thực hiện mục tiêu GD

- Góp phần thực hiện đổi mới GD, đổi mới PPDH

- Là biện pháp thực hiện nguyên lí GD của Đảng

**2. Ý nghĩa:**

- Giúp HS lĩnh hội kiến thức cơ bản; nhớ lâu, hiểu sâu kiến thức

- Rèn cho HS kĩ năng học tập bộ môn.

- Gợi dậy những xúc cảm LS; HS hứng thú, hăng hái tham gia học tập

**IV. Đặc điểm, bản chất của dạy học Lịch sử theo hướng PTNLHS**

**1. Đặc điểm:**

-DH theo hướng PTNL hướng đến người học với tư cách là cá thể tham gia vào quá trình học tập

- DH theo hướng PTNL được thực hiện trên cơ sở mục tiêu cụ thể về KT, KN, TĐ của bài học

- DH theo hướng PTNL được thực hiện trên cơ sở của dạy phân hóa.

**2. Bản chất:**

- Mục tiêu: Mục tiêu cuối cùng không phải là kiến thức, mà là các năng lực cần có để làm việc hiệu quả hơn, sống tốt hơn.

- PPDH: chuyển từ kiểu dạy lấy GV làm trung tâm sang DH lấy HS làm trung tâm.

- KT- ĐG: Đổi mới từ quan niệm, nội dung đến hình thức, phương pháp ĐG

Như vậy: DH theo hướng PTNLHS coi việc hình thành, phát triển năng lực, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức là mục tiêu hướng tới cuối cùng trên cơ sở mục tiêu của từng bài học. Trong đó HS tích cực, chủ động nhận thức để chiếm lĩnh KT, vận dụng KT, KN vào thực tiễn.

**V. Nội dung, biểu hiện của các năng lực môn học cân fhinhf thành vafphats triển trong dạy học Lịch sử**

**1. Năng lực nhận thức Lịch sử:**

**1.1. Tái hiện LS** (tri giác tài liệu, sự kiện, hình dung, tưởng tượng, nhớ)

- Nêu tên, kể về các nhân vật LS quan trọng

- Trình bày, mô tả các sự kiện, hiện tượng LS quan trọng đã diễn ra

**1.2. Tư duy Lịch sử:** Nhận xét, giải thích được kết quả của sự kiện, hiện tượng LS ở mức độ đơn giản

**1.3. Năng lực tìm tòi, khám phá Lịch sử - tìm hiểu Lịch sử:**

- Phát hiện vấn đề lịch sử: Nêu thắc mắc, câu hỏi đơn giản về sự kiện, nhân vật LS

- Thu thập thông tin để giải quyết:

+ Quan sát, tra cứu tài liệu học tập (SGK, đoạn tư liệu), đọc kí hiệu bản đồ … ở mức độ đơn giản.

+ Ghi lại những dữ liệu thu thập được ở mức độ đơn giản

- Nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm: Nêu được ý kiến phân tích, so sánh đánh giá đơn giản về sự kiện, hiện tượng LS

**1.4. Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học:**

- Vận dụng kiến thức vào thực hành bộ môn: Biết sử dụng đồ dùng trực quan ở mức độ đơn giản (tô màu bản đồ, lập bảng so sánh, điền vào ô trống trong sơ đồ)

- Vận dụng kiến thức cũ hiểu kiến thức mới:

+ Tái hiện kiến thức cũ

+ So sánh với kiến thức mới

+ Rút kết luận (ở mức đơn giản)

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tế cuộc sống:

+ Rút kinh nghiệm, bài học của sự kiện, hiện tượng LS ở mức đơngiản

+ Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về sự kiện LS

- Trình bày quan điểm của bản thân về vấn đề lịch sử: Nêu được ý kiến cá nhân khi đánh giá một sự kiện, hiện tượng LS ở mức độ đơn giản.

**VI. Một số yêu cầu đối với giáo viên khi dạy Lịch sử ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh**

1. Nhận thức rõ vai trò của LS trong giáo dục phổ thông

2. Nhận thức đúng và thể hiện rõ vai trò tổ chức, hướng dẫn, điều khiển của GV đối với hoạt động nhận thức LS của HS

3. Nắm vững và khái thác triệt để kiến thức cơ bản trong chương trình, SGK hiện hành để hình thành, phát triển năng lực HS trong DH

4. Nắm vững những tiêu chí về kĩ năng trong CT hiện hành, kết hợp với các năng lực môn học trong chương trình mới

5. Thực hiện hiệu quả tích hợp liên môn (LS – ĐL) và tích hợp đa môn trong DHLS

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**PHẦN 3**

**VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC**   
 **TỔ CHỨC DẠY LỊCH SỬ Ở TIỂU HỌC   
THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH**

**I. Vận dụng các phương pháp dạy học lịch sử theo hướng phát triển năng lực người học**

**1. Định hướng đổi mới PPDHLS ở tiểu học:**

- DH thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động HT

- Chú trọng rèn luyện cho HS biết khai thác SGK và các tài liệu HT, biết cách liên hệ kiến thức đã có để phát hiện kiến thức mới

- Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác

- Chú trọng ĐGKQHT theo mục tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học

**2. Vận dụng phương pháp dạy học lịch sử ở tiểu học bằng cách nào?**

- DH thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết (DH định hướng hành động.

- Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học.

- Chú trọng rèn luyện cho HS biết khai thác SGK và các tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới...

- Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề

- Tăng cường phối hợp HT cá thể với HT hợp tác nhằm vận dụng sự hiểu

biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ HT

- Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ DH

**3. Một số phương pháp dạy học lịch sử ở tiểu học:**

***3.1. Phương pháp kể chuyện***

- Khái niệm, tác dụng.

- Các hình thức kể chuyện:

+ GV kể (bằng lời, bằng tranh)

+ HS kể (Đọc SGK, sưu tầm)

+ KC kết hợp với các phương tiện nghe, nhìn

***3.2. Phương pháp đóng vai***

- HS tự phát hiện ra kiến thức thông qua quan sát và sự hướng dẫn của GV 🡪 Do được định hướng nên HS quan sát tích cực hơn, vừa quan sát vừa động não suy nghĩ.

- Quan sát kết hợp với hỏi – đáp.

**II. Vận dụng các hình thức tổ chức dạy học LS** **theo hướng phát triển năng lực HS**

**1. Các HTTCDH chủ yếu ở trường phổ thông:**

- HTTCDH trên lớp (HĐGD trên lớp)

- HTTCDH ngoài lớp

**2. Các HTTCDH Lịch sử ở trường phổ thông:**

***2.1. Hoạt động nội khóa:***

- Bài học LS trên lớp

- Bài học LS tại địa bàn, thực địa

- Tham quan

- Tự học

***2.2. Hoạt động ngoại khóa:***

**3. Các dạng tổ chức hoạt động học tập:**

- Hoạt động toàn lớp

- Hoạt động tổ, nhóm

- Hoạt động cá nhân

**4. Thực hiện các httcdhls theo hướng ptnlhs bằng cách nào**?

***4.1. Thiết kế và tiến hành bài học lịch sử trên lớp theo hướng PTNLHS***

-Quan niệm về bài học LS (vị trí, nhiệm vụ, yêu cầu, mục tiêu, cấu trúc bài học)

- Thiết kế bài học theo hướng PTNLHS

- Tiến hành bài học LS theo hướng PTNLHS

***4.2. Thiết kế bài học lịch sử theo hướng PTNLHS***

- Bản chất:

+ Xây dựng kế hoạch HĐ của GV với kế hoạch HĐ của HS.

+ Yêu cầu của bản kế hoạch

- Quy trình:

+ Xác định loại bài, vị trí của bài.

+ Xác định mục tiêu bài học.

+ Xây dựng đề cương và lập KH bài học

- Hình thức bản thiết kế:

+ Mục tiêu bài học

+ Việc chuẩn bị của GV và HS (Đồ dùng DH)

+ Tiến trình tổ chức các HĐ trong đó chú ý HĐ DH: Khởi động; hình

Thành kiến thức mới (khám phá), luyện tập/củng cố; mở rộng

**5. Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử ngoài lớp học:**

- DHLS tại nhà bảo tàng

- DHLS tại thực địa

- Các hoạt động ngoại khóa

+ Dạ hội LS

+ Kể chuyện LS

+ Giới thiệu sách LS

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**PHẦN 4**

**KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP LỊCH SỬ CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC**

**1. Vì sao phải đổi mới đánh giá?**

- Đổi mới PPDH, hình thức TCDH: Chuyển từ DH theo cách truyền thụ một chiều 🡪 sang học tập tích cực chủ động, gắn học tập với thực tiễn

- Chuyển từ Chương trình định hướng nội dung 🡪 sang Chương trình định hướng năng lực

+ *Định hướng nội dung*: Tiêu chí đánh giá chủ yếu dựa trên sự ghi nhớ, tái hiện kiến thức (Chương trình 2000).

+ *Định hướng đầu ra*: mục tiêu GD toàn diện, vận dụng thực tiễn.

- CT 2018 tập trung các năng lực: Nhận thức khoa học LS; Tìm hiểu LS; Vận dụng KT, KN đã học vào thực tiễn 🡪

- ĐGKQHT của HS: **Tiêu chí ĐG dựa vào năng lực đầu ra,** có tính đến sự tiến bộ trong quá trình học tập, **chú trọng khả năng vận dụng trong các tình huống thực tiễn.**

**2. Đánh giá theo năng lực như thế nào?**

- Việc đánh giá kết quả học tập không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học là chính mà chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống khác nhau.

- Đánh giá năng lực là bước phát triển cao hơn so với đánh giá kiến thức, kĩ năng. Để giải quyết vấn đề, HS phải vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, cùng với kinh nghiệm bản thân từ sự trải nghiệm ngoài nhà trường…Kiến thức, kĩ năng là cơ sở để hình thành, rèn luyện năng lực.

**3. Sự khác nhau giữa đánh giá năng lực người học với đánh giá kiến thức, kí năng:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiêu chí | Đánh giá năng lực | Đánh giá kiến thức, kĩ năng |
| Mục đích  chủ yếu nhất | - ĐG khả năng HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn.  - Vì sự tiến bộ của học sinh | - Xác định việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình.  - Đánh giá, xếp hạng |
| Ngữ cảnh  đánh giá | Gắn ngữ cảnh học tập và thực tiễn cuộc sống của học sinh | Gắn với nội dung học tập (KT,KN,TĐ) được học trong nhà trường |
| Nội dung  đánh giá | Kiến thức, kĩ năng, thái độ ở nhiều môn học, nhiều HĐGD, trải nghiệm của HS (tập trung vào NL thực hiện) | Những kiến thức, kĩ năng, thái độ ở một môn học |
| Thời điểm  đánh giá | Mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng ĐG trong khi học | Thường diễn ra ở những thời điểm nhất định trong quá trình dạy học |
| Công cụ  đánh giá | Nhiệm vụ, bài tập tình huống, bối cảnh thực | Diễn ra ở thời điểm nhất định trong quá trình DH, đặc biệt là trước và sau khi dạy |
| Kết quả  đánh giá | Năng lực phụ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ/bài tập | Năng lực phụ thuộc vào số lượng đơn vị kiến thức, kĩ năng đạt được |

**4.** **Định hướng kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực:**

- Chuyển từ chủ yếu ĐGKQHT cuối môn học (ĐG tổng kết) nhằm mục đích xếp hạng sang sử dụng các loại hình ĐG thường xuyên, ĐG định kì sau từng chủ đề, nhằm phản hồi, điều chỉnh việc dạy học (đánh giá quá trình).

- Chuyển trọng tâm ĐG chủ yếu là ghi nhớ kiến thức, hiểu kiến thức sang ĐG năng lực vận dụng, giải quyết vấn đề thực tiễn.

- Chuyển ĐG từ một hoạt động gần như độc lập với quá trình dạy học sang việc tích hợp đánh giá vào quá trình dạy học, xem đánh giá như một phương pháp dạy học.

- ĐG vì sự tiến bộ của HS; phối hợp các hình thức, phương pháp đánh giá.

**5. Đánh giá theo hướng phát triển năng lực trong dạy học lịch sử ở tiểu học bằng cách nào?**

- Thay đổi dần cách thức kiểm tra theo hướng “đóng” (chỉ quan tâm đến kiến thức trong SGK, đòi hỏi HS nắm vững kiến thức sách vở) sang cách thức ra đề KTĐG theo hướng “mở” (chú ý nhiều hơn đến KTĐG phẩm chất, năng lực của HS). (2 phương diện: thông hiểu và phát triển năng lực, phẩm chất).

- Thông hiểu:

*+ Mức độ biết:* Kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức cơ bản về lịch sử trong chương trình, SGK nhưng tránh kiểm tra ghi nhớ máy móc quá nhiều sự kiện, ngày tháng, con số…

+ *Mức độ hiểu*: Kiểm tra hiểu biết lịch sử của HS. Ở mức độ này đòi hỏi HS phải hiểu bản chất sự kiện, hiện tượng, trên cơ sở đó biết khái quát, liên hệ các sự kiện…(thay cho học thuộc lòng).

- Việc kiểm tra năng lực, phẩm chất của HS (theo hướng mở, tích hợp, liên môn, gắn với các vấn đề thực tiễn). Yêu cầu HS đánh giá nhận xét, bày tỏ những chính kiến, quan điểm, thái độ về các vấn đề lịch sử, biết liên hệ với thực tiễn và vận dụng những kiến thức lịch sử giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thực tiễn,

biết rút ra những bài học kinh nghiệm.

- Câu hỏi “mở” có nhiều loại khác nhau:

+ Phát biểu về nhân vật/sự kiện LS mà HS yêu thích, ấn tượng.

+ Có thể đưa ra một sự kiện hiện tượng LS, sau đó yêu cầu HS nhận xét, đánh giá, bày tỏ quan điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực tiễn.

+ Các câu hỏi yêu cầu HS phải căn cứ vào kiến thức tổng hợp để trả lời (ví dụ xây dựng các bảng niên biểu, thống kê; hoặc sử dụng tư liệu kết hợp biểu đồ để trình bày sự kiện…).

+ Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn

**5. Xây dựng ma trận đề, câu hỏi, đề kiểm tra theo định hướng tiếp cận NL:**

***5.1. Hướng dẫn xây dựng câu hỏi môn LS & ĐL theo 4 mức độ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nội dung | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 |
|  | Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học. | Hiểu biết KT, KN đã học, trình bày, giải thích được KT theo cách hiểu của cá nhân. | Biết vận dụng KT, KN đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống. | Vận dụng các KT. KN đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt. |
| Từ/ cụm từ  để hỏi | Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, thế nào, nêu, mô tả, kể tên, liệt kê,… | Trình bày, giải thích, so sánh, phân biệt, vì sao nói, vì sao, khái quát… | Dự đoán, suy luận, thiết lập liên hệ, vẽ sơ đồ, lập niên biểu,…. | Bình luận, đánh giá, rút ra bài học, liên hệ với thực tiễn,….. |

***5.2. Cách biên soạn để kiểm tra định kì môn LS&ĐL với các câu hỏi theo 4 mức***

***5.2.1. Quy trình xây dựng đề***

- Bước 1: Xác định mục đích ĐG (ĐGKQHT, năng lực, phẩm chất nào của học sinh? Vào thời điểm nào? Đối tượng học sinh nào?...)

- Bước 2: Xây dựng nội dung ĐG (dựa vào MĐ ĐG, Chuẩn kiến thức, kỹ năng, nội dung trọng tâm cốt lõi…để xác định các chủ đề nội dung cần ĐG)

- Bước 3: Xây dựng các câu hỏi/bài tập (số lượng các câu hỏi, dạng câu hỏi, mức độ dựa trên các ***chủ đề nội dung cụ thể*** của bước 2)

- Bước 4: Dự kiến các phương án đáp án các câu hỏi/bài tập ở bước 3 và thời gian làm bài.

- Bước 5: Dự kiến điểm số cho các câu hỏi/bài tập (căn cứ vào số lượng câu hỏi/bài tập, các mức và mục đích đánh giá; đồng thời phải dự kiến hình dung được các tình huống học sinh sẽ gặp phải trong khi làm bài kiểm tra để ước tính điểm số)

- Bước 6: Điều chỉnh và hoàn thiện đề kiểm tra

***5.2.2. Gợi ý cấu trúc đề kiểm tra***

- Đối với mạch nội dung:

+ Lịch sử: khoảng 50%

+ Địa lí: khoảng 50%

- Đối với các mức:

+ Mức 1: Khoảng 40%;

+ Mức 2: Khoảng 30%;

+ Mức 3: khoảng 20%;

+ Mức 4: Khoảng 10%.

*(Ở mức 4 chỉ nên sử dụng 1 câu - hoặc nội Lịch sử hoặc nội dung Địa lí hoặc kết hợp cả nội dung Lịch sử và Địa lí.)*

- Đối với dạng câu hỏi/bài tập: Câu hỏi TNKQ: 60%; Câu hỏi tự luận: 40%

**B. DẠY THỰC HÀNH**

Người thực hiện: Đ.c Lê Thị Hoa và HS lớp 5C

**C. THẢO LUẬN**

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

**D. KẾT LUẬN**

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_