**SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NAM**

**TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN**

**---🙚🕮🙘---**

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**MÔN: TIẾNG ANH**

**KHỐI LỚP: 12 ( HỆ 7 NĂM)**

**NĂM HỌC: 2022-2023**



**TỔ: NGOẠI NGỮ**

***NĂM HỌC 2013-2014***

|  |  |
| --- | --- |
| **SỞ GDĐT QUẢNG NAM**  **TRƯỜNG THPT**  **ĐỖ ĐĂNG TUYỂN .**  **TỔ: NGOẠI NGỮ** | **KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC- NĂM HỌC: 2022-2023**  **MÔN: TIẾNG ANH**  **KHỐI 12 (HỆ 7 NĂM)** |

**I. Đặc điểm tình hình**

1. Số lớp: 03; Số học sinh: 130.

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 06; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 06; Trên đại học: 0

**II. Kế hoạch dạy học**

**1. Phân phối chương trình**

**HỌC KỲ I**

**Từ tuần 1 đến tuần 18 (thực học)**

| **Tuần** | **Tiết** | **Tên chủ đề/Bài học** | **Nội dung/Mạch kiến thức** | **Yêu cầu cần đạt** | **Hình thức tổ chức dạy học** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| **TUẦN 1** | **1** | HƯỚNG DẪN HỌC &  ÔN TẬP ĐẦU NĂM  TENSES & PASSIVE VOICE | - Giới thiệu khái quát và các bài học, những bài giảm tải (Units 7, 9)  - Ôn tập nhanh một số thì và bị động cơ bản qua việc làm bài ôn tập. | - Nắm được nội dung chính của chương trình SGK.  - Hiểu và sử dụng được thì và bị động. | Dạy học trên lớp |  |
| **2** | SUBJECT AND VERB AGREEMENT | - Chủ ngữ số ít, chủ ngữ số nhiều. | - Chia được động từ chính theo chủ ngữ chính của nó | Dạy học trên lớp |  |
| **3** | **Unit 1: Home life**(6): **Reading(1)**  Before your read, Passage and Task 1 | Từ vựng , đọc hiểu | Hiểu nội dung đoạn văn và làm được Task 1 | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 2** | **4** | **Unit 1: Reading(2)**  Passage, Task 2, After you read | -Từ vựng,  - Đọc hiểu | Hiểu nội dung đoạn văn và làm được Task 2 và After you read | Dạy học trên lớp |  |
| **5** | **Unit 1:** Speaking  Asking & answering about,,,, | - Từ vựng,  - Cấu trúc câu | Sử dụng được các cấu trúc câu hỏi và trả lời về công việc thường ngày | Dạy học trên lớp |  |
| **6** | **Unit 1:** Listening  Deciding T/F statements,… | - Từ vựng  - Nghe hiểu | Hiểu nội dung chính của đoạn nghe và làm Task 1, 2. | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 3** | **7** | **Unit 1:** Writing  Writing about family rules | - Từ vựng  - Cấu trúc và từ nối thường được sử dụng trong khi viết | Viết được đoạn văn về những quy định trong gia đình | Dạy học trên lớp |  |
| **8** | **Unit 1:** Language Focus  Grammar & Vobs | Ôn lại các thì: QKĐ, QKTD và HTHT | Hiểu và làm được bài tập | Dạy học trên lớp |  |
| **9** | **Unit 2: Cultural Diversity (6)**  Reading (1) + Exercises | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Hiểu nội dung đoạn văn và làm được Task 1 | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 4** | **10** | **Unit 2: Cultural Diversity (6)**  Reading (2) + Exercises | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Hiểu nội dung đoạn văn và làm được Task 2 và After you read | Dạy học trên lớp |  |
| **11** | **Unit 2:** Speaking:  Talking about differences….. | -Từ vựng  - Cấu trúc câu | Hiểu được sự giống nhau và khác nhau giữa văn hoá Mỹ và Việt Nam | Dạy học trên lớp |  |
| **12** | **Unit 2:** Listening  Describing typical….. | -Từ vựng  -Nghe hiểu | Hiểu nội dung chính của đoạn nghe và làm Task 1, 2. | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 5** | **13** | **Unit 2:** Language Focus  Grammar & Vobs | -Cách phát âm -ed  -Ôn lại các thì | Hiểu và làm được bài tập | Dạy học trên lớp |  |
| **14** | **Unit3: Ways of Socializing (6)**  **Reading** | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Hiểu nội dung đoạn văn và làm được các nội liên quan | Dạy học trên lớp |  |
| **15** | **Unit3:** Speaking  Practising giving & responding,,,,, | -Từ vựng  - Cấu trúc câu | Nắm được cách đưa ra lời khen và cách đáp lại lời khen | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 6** | **16** | **Unit 3:** Listening  Before you listen and Task 1, Task 2 | -Từ vựng  -Nghe hiểu | Hiểu nội dung chính của đoạn nghe và làm Task 1, 2. | Dạy học trên lớp |  |
| **17** | **Unit 3:** Writing  Transformation & combination sentence | Các cấu trúc viết câu cơ bản | Hiểu các cấu trúc và viết được các câu theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **18** | **Unit 3:** Language Focus 1  + Exercises | -Câu tường thuật | - Hiểu và tường thuật được các câu theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 7** | **19** | **Unit 3:** Language Focus 2  + Exercises | -Câu tường thuật | - Hiểu và tường thuật được các câu theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **20** | **Review** | Ngữ pháp và từ vựng Units1,2,3 | - Nắm vững kiến thức đã học ở Units 1,2, 3 | Dạy học trên lớp |  |
| **21** | **Unit4: School Education System (5)**  **Reading** | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Hiểu nội dung đoạn văn và làm được các nội liên quan | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 8** | **22** | **Unit4: Speaking:**  Talking about school education | -Từ vựng  - Hệ thống giáo dục ở Việt Nam  - Sự khác nhau giữa giáo dục ở Việt Nam và giáo dục ở Anh | Hiểu , hỏi và đáp về hệ thống giáo dục ở Việt Nam, sự khác nhau giữa giáo dục Việt Nam và Anh | Dạy học trên lớp |  |
| **23** | **Unit4:** Listening  Describing school education…. | -Từ vựng  -Nghe hiểu | Hiểu nội dung chính của đoạn nghe và làm Task 1, 2. | Dạy học trên lớp |  |
| **24** | **Revision1:**  Grammar &Vobs | -Ngữ âm  -Từ vựng  - Ngữ pháp  - Đọc hiểu  - Viết câu/ nối câu | Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các nội theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 9** | **25** | **Revision2:**  Grammar &Vobs | -Ngữ âm  -Từ vựng  - Ngữ pháp  - Đọc hiểu  - Viết câu/ nối câu | Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các nội theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **26** | **BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I** | - Ngữ âm  -Từ vựng  - Ngữ pháp  - Đọc hiểu  - Viết câu/ nối câu | Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các nội theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **27** | **Unit4:** Writing Combination & Tranformation Sentences | -Từ vựng  - Cấu trúc câu | Hiểu nghĩa của câu gốc để nối câu/ viết lại câu | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 10** | **28** | **Chữa Bài Kiểm tra giữa kỳ I** | - Ngữ âm  -Từ vựng  - Ngữ pháp  - Đọc hiểu  - Viết câu/ nối câu | -Hiểu các nội dung trong bài KT  - Tự nhận xét bản thân  - Rút king nghiệm cho các bài KT sau | Dạy học trên lớp |  |
| **29** | **Unit4:** Language Focus  Grammar & Vobs | Câu bị động | Hiểu cách đổi sang câu bị động và làm được các bìa tập | Dạy học trên lớp |  |
| **30** | **Unit5: Higher Education (5)**  **Reading** | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Hiểu nội dung đoạn văn và làm được các nội liên quan | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 11** | **31** | **Unit5:** Speaking  Talking about…. | -Từ vựng  -Thủ tục nhập học đại học ở Việt Nam | Hiểu, hỏi và trả lời về thủ tục nhập học đại học ở Việt Nam | Dạy học trên lớp |  |
| **32** | **Unit5:** Listening  Listening to dialogue…. | -Từ vựng  -Nghe hiểu | Hiểu nội dung chính của đoạn nghe và chọn đáp án đúng | Dạy học trên lớp |  |
| **33** | **Unit5:** Writing  Building sentences,…. | -Từ vựng  -Cấu trúc câu | Viết được câu theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 12** | **34** | **Unit5:** Language Focus  Grammar & Vobs | Câu điều kiện | Hiểu và làm các bài tập liên quan đến câu điều kiện | Dạy học trên lớp |  |
| **35** | **Unit 6: Future Jobs (5)**  Reading | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Hiểu nội dung đoạn văn và làm được các nội liên quan | Dạy học trên lớp |  |
| **36** | **Unit 6:** Speaking  Giving opinions about….. | -Từ vựng  -Nghề nghiệp | Hiểu và nói được nhiệm vụ chính của mỗi nghề, thuận lợi và khó khăn của nghề nghiệp | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 13** | **37** | **Unit 6:** Listening  Deciding on T/F statements | -Từ vựng  -Nghe hiểu | Hiểu được 2 nhóm công việc chính ở Mỹ và điền vào các khoảng trống, T/F | Dạy học trên lớp |  |
| **38** | **Unit 6:** Writing  Writing a formal letter…. | -Từ vựng  -Cấu trúc câu | Hoàn thành lá thư theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **39** | **Unit 6:** Language Focus  Grammar & Vobs | -Cách đọc yếu và đọc mạnh của một số liên từ và giới từ  -Đại từ quan hệ | -Hiểu và đọc được các liên từ và giới từ đã cho theo 2 cách  -Hiểu cách sử dụng các đại từ quan hệ và làm được bài tập liên quan | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 14** | **40** | **Unit 6: Test yourself B**-  Reading, grammar + More Exercises | -Từ vựng  -Ngữ pháp  -Đọc hiểu | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **41** | **Revision**  Grammar &Vobs, Tests | -Từ vựng  -Ngữ pháp | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **42** | **Unit 8: Life in the Future (5)**  **Reading** | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Hiểu nội dung đoạn văn và làm được các nội liên quan | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 15** | **43** | **Unit 8:** Speaking  Talking about life in the future | -Từ vựng  -Cuộc sống trong tương lai | Sử dụng các gợi ý đã cho để nói về cuộc sống trong tương lai | Dạy học trên lớp |  |
| **44** | **Unit 8:** Listening  Deciding on T/F statements…. | -Từ vựng  -Nghe hiểu | Hiểu nội dung chính của đoạn nghe và làm bài tập liên quan | Dạy học trên lớp |  |
| **45** | **Unit 8:** Writing  Sample Test | -Từ vựng  -Ngữ pháp | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 16** | **46** | **Unit 8:** Language Focus  Grammar & Vobs | -Dạng đầy đủ và dạng rút gọn của trợ động từ  -Giới từ, mạo từ | -Hiểu và đọc được dạng đầy đủ và dạng rút gọn của trợ động từ  -Hiểu và dùng giới từ, mạo từ | Dạy học trên lớp |  |
| **47** | **Unit8: Test yourself C**  Reading, grammar + More Exercises | -Từ vựng  - Ngữ pháp  - Đọc hiểu | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **48** | Ôn tập & kiểm tra học kì I  Grammar &Vobs, Tests | - Ngữ âm  -Từ vựng  - Ngữ pháp  - Đọc hiểu  - Viết câu/ nối câu | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 17** | **49** | Ôn tập & kiểm tra học kì I  Grammar &Vobs, Tests | - Ngữ âm  -Từ vựng  - Ngữ pháp  - Đọc hiểu  - Viết câu/ nối câu | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **50** | Ôn tập & kiểm tra học kì I  Grammar &Vobs | - Ngữ âm  -Từ vựng  - Ngữ pháp  - Đọc hiểu  - Viết câu/ nối câu | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **51** | Ôn tập & kiểm tra học kì I  Grammar &Vobs | - Ngữ âm  -Từ vựng  - Ngữ pháp  - Đọc hiểu  - Viết câu/ nối câu | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TUẦN 18** | **52** | Ôn tập & kiểm tra học kì I  Grammar &Vobs, Tests | - Ngữ âm  -Từ vựng  - Ngữ pháp  - Đọc hiểu  - Viết câu/ nối câu | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **53** | **KIỂM TRA HKI** |  |  |  |  |
| **54** | Chữa & rút kinh nghiệm bài thi HKI | - Ngữ âm  -Từ vựng  - Ngữ pháp  - Đọc hiểu  - Viết câu/ nối câu | Hiểu và rút kinh nghiệm | Dạy học trên lớp |  |
|  |  |  |  |  |  |

**HỌC KỲ II**

**Từ tuần 19 đến tuần 35 (thực học)**

| **Tuần** | **Tiết** | **Tên chủ đề/Bài học** | **Nội dung/Mạch kiến thức** | **Yêu cầu cần đạt** | **Hình thức tổ chức dạy học** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| **TUẦN 19** | **55** | **Unit10: Endangered Species (5)**  Reading | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Hiểu nội dung đoạn văn và làm được các nội liên quan | Dạy học trên lớp |  |
| **56** | **Unit10:** Speaking  Asking & answering, Talking about… | -Từ vựng  -Các loài gặp nguy hiểm | Hiểu các loài gặp nguy hiểm, nguyên nhân gây ra | Dạy học trên lớp |  |
| **57** | **Unit10:** Listening  Listening to multiple choice…. | -Từ vựng  - Nghe hiểu | Hiểu và nắm vững các thông tin về khỉ gorila | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC1*** | Review 1 | Các nội dung kiến thức liên quan đến thi TNTHPT | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 20** | **58** | **Unit10:** Writing  Transformation & combination sentence | -Từ vựng  -Cấu trúc câu  - Nghĩa của câu | Hiểu và viết được các câu theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **59** | **Unit10:** Language Focus  Pronunciation, Grammar & Vobs | -Nhịp điệu  -Động từ khiếm khuyết: must, might, may, mustn’t, needn’t | Hiểu cách đọc các câu, sử dụng các động từ khiếm khuyết | Dạy học trên lớp |  |
| **60** | **Unit10:Test yourself D**  Reading, grammar + More Exercises | -Từ vựng  - Ngữ pháp  - Đọc hiểu | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC2*** | Review 2 | Các nội dung kiến thức liên quan đến thi TNTHPT | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 21** | **61** | **Unit11: Books**  **Reading** | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Hiểu được các cách đọc sách | Dạy học trên lớp |  |
| **62** | **Unit11:** Speaking  Asking & answering, Talking about… | -Từ vựng  -Hỏi và trả lời về các loại sách | Hiểu về cách đặt câu hỏi và trả lời về sách | Dạy học trên lớp |  |
| **63** | **Unit11:** Listening  Listening to multiple choice | -Từ vựng  - Nghe hiểu | Hiểu nội dung chính của đoạn nghe về mối quan hệ các con vật như một gia đình trong cuộc hành trình đi tìm chủ của chúng | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC3*** | Review 3 | Các nội dung kiến thức liên quan đến thi TNTHPT | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 22** | **64** | **Unit11:** Writing  Describing a book | -Từ vựng  -Cấu trúc câu | Hiểu cách viết về một cuốn sách | Dạy học trên lớp |  |
| **65** | **Unit11:** Language Focus  Pronunciation, Grammar & Vobs | -Nhịp điệu  -Động từ khiếm khuyết trong bị động | Hiêu cách đọc các câu đã cho và làm được bài tập về bị động với động từ khiếm khuyết | Dạy học trên lớp |  |
| **66** | **Unit12: Water Sports (5)**  **Reading** | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Hiêu về môn bóng nước và cách chơi | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC4*** | Review 4 | Các nội dung kiến thức liên quan đến thi TNTHPT | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 23** | **67** | **Unit12:** Speaking  Talking about types of water sports,… | -Từ vựng  -Các môn thể thao dưới nước | Hiêu về các môn thể thao dưới nước và cách chơi | Dạy học trên lớp |  |
| **68** | **Unit12:** Listening  Multiple choice questions…. | -Từ vựng  - Nghe hiểu | Hiêu các thông liên quan đến bơi nghệ thuật | Dạy học trên lớp |  |
| **69** | **Unit12:** Writing  Sample test | -Ngữ âm  -Từ vựng  -Ngữ pháp  -Viết câu/ nối câu | Hiêu và làm được các bài tập theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC5*** | Review 5 | Các nội dung kiến thức liên quan đến thi TNTHPT | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 24** | **70** | **Unit12:** Language Focus  Pronunciation, Grammar & Vobs | -Đọc nuốt âm  -Nội động từ, ngoại động từ | -Đọc được các câu theo cách đọc nuốt âm  -Hiểu được nội động từ và ngoại động từ | Dạy học trên lớp |  |
| **71** | **Unit13: The 22nd Sea Games**  **Reading** | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Nắm được nội dung liên quan đến Sea Games 22 tổ chức ở Việt Nam | Dạy học trên lớp |  |
| **72** | **Unit13:** Speaking  Talking about sport events | -Từ vựng  - Các môn thi đấu ở Sea Games 22 | Hỏi và trả lời về các môn thi đấu ở Sea Games 22 dựa trên các thông tin đã cho | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC6*** | Review 6 | Các nội dung kiến thức liên quan đến thi TNTHPT | Hiểu và làm được các nội dung theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 25** | **73** | **Unit13:** Listening  Comprehension question…… | -Từ vựng  - Nghe hiểu | Hiểu các thông về người chiến thắng môn nhảy sào ở Sea Games 22 và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam | Dạy học trên lớp |  |
| **74** | **Unit13:** Writing  Describing sport events | -Từ vựng  - Các thuật ngữ trong thể thao | Viết được đoạn văn tường thuật một trận bóng đá | Dạy học trên lớp |  |
| **75** | **Unit13:** Language Focus  Pronunciation, Grammar& Vobs | -Cách đọc nối  -So sánh kép | -Hiểu cách đọc nối  -Sử dụng được so sánh kép | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC7*** | Review 7 | Các nội dung kiến thức liên quan đến thi TNTHPT | -Hiểu từ vựng, ngữ pháp và làm được bài tập | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 26** | **76** | **Revision 1**  Grammar &Vobs, Tests | -Ngữ âm  -Từ vựng  -Ngữ pháp  -Viết lại câu đồng nghĩa | Hiểu và làm được các bài tập theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **77** | **Revision 2**  Grammar &Vobs, Tests | -Từ vựng  -Ngữ pháp  -Đọc hiểu  -Nối câu | Hiểu và làm được các bài tập theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **78** | **BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ II** | -Ngữ âm  -Từ vựng  -Ngữ pháp  -Viết lại câu đồng nghĩa  -Nối câu  -Đọc hiểu | Hiểu và làm được các bài tập theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC8*** | *Sample Test 1* | Đề mẫu thi TNTHPT | Hiểu các nội dung yêu cầu và làm được bài tập. | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 27** | **79** | **Unit14: International Organizations (5) Reading**  Before you read, Passage and Task1, Task 2, Task 3 | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Nắm nghĩa và sử dụng được từ vựng, hiểu nội dung đoạn văn về lịch sử hình thành Hội chữ thập đỏ quốc tế và sứ mệnh của nó và làm bài tập | Dạy học trên lớp |  |
| **80** | **Chữa Bài Kiểm tra giữa kỳ II** | -Ngữ âm  -Từ vựng  -Ngữ pháp  -Viết lại câu đồng nghĩa  -Nối câu  -Đọc hiểu | Hiểu các nội dung trong đề KT, nắm vững và rút kinh nghiệm cho các lấn KT sau | Dạy học trên lớp |  |
| **81** | **Unit14:** Speaking  Talking about international org,… | -Từ vựng  -Cấu trúc ngữ pháp | Hiểu và nói được các thông tin liên quan đến UNICEF và WWF | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC9*** | *Sample Test 2* | Đề mẫu thi TNTHPT | Hiểu các nội dung yêu cầu và làm được bài tập. | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 28** | **82** | **Unit14:** Listening  Multiple choice. | -Từ vựng  -Nghe hiểu | Hiểu nội dung đoạn nghe về UN và làm được các bài tập liên quan bên dưới | Dạy học trên lớp |  |
| **83** | **Unit14:** Writing  Transformation & combination sentence | -Cấu trúc ngữ pháp  -Nghĩa của câu | Chuyển đổi được các câu đã cho và nối các câu theo yêu cầu | Dạy học trên lớp |  |
| **84** | **Unit14:** Language Focus  Pronunciation, Grammar & Vobs | -Đọc ngữ điệu xuống  -Động từ kép | Đọc được các câu đã cho theo ngữ điệu xuống, hiểu cách hình thành động từ kép và nghĩa của nó | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC10*** | *Sample Test 3* | Đề mẫu thi TNTHPT | Hiểu các nội dung yêu cầu và làm được bài tập. | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 29** | **85** | **Revision**  Grammar &Vobs | -Ngữ âm  -Từ vựng  -Ngữ pháp | Hiểu và làm được các bài tập đã cho | Dạy học trên lớp |  |
| **86** | **Unit15: Women in Society(5)**  **Reading** | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Hiểu nội dung đoạn văn về vai trò truyền thống của phụ nữ trong xã hội trước đây, cuộc đấu tranh giành quyền phụ nữ và quyền của phụ nữ ngày nay | Dạy học trên lớp |  |
| **87** | **Unit15:** Speaking  Expessing opinion…… | -Các cụm từ thường dùng để thể hiện quan điểm | -Thể hiện được quan điểm riêng của mình thông qua sử dụng các cụm đã cho | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC11*** | *Sample Test 4* | Đề mẫu thi TNTHPT | Hiểu các nội dung yêu cầu và làm được bài tập. | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 30** | **88** | **Unit15:**Listening | -Từ vựng  -Nghe hiểu | Hiểu thời gian phụ nữ ở châu Phi dành để làm việc hằng ngày | Dạy học trên lớp |  |
| **89** | **Unit15:** Writing  Sample test | -Từ vựng  -Ngữ pháp  -Viết lại câu đồng nghĩa  -Đọc hiểu | Nắm được các nội dung theo yêu cầu và làm được các bài tập | Dạy học trên lớp |  |
| **90** | **Unit15:** Language Focus  Pronunciation, Grammar & Vobs | -Đọc ngữ điệu lên  -Động từ kép | Đọc được các câu đã cho theo ngữ điệu lên, hiểu nghĩa của các động tữ kép đã cho. | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC12*** | *Sample Test 5* | Đề mẫu thi TNTHPT | Hiểu các nội dung yêu cầu và làm được bài tập. | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 31** | **91** | **Unit16: The Association of Southeast Asian Nations**  **Reading1**  Before you read, Passage and Task 1, Task 2 | -Từ vựng  - Đọc hiểu | Nắm nghĩa và sử dụng được từ vựng, hiểu nội dung đoạn văn về lịch sử hình thành của Hiệp hội các nước Đông Nam Á và các nội dung liên quan. | Dạy học trên lớp |  |
| **92** | **Reading 2**  Passage, Task 3, After you read | Từ vựng  - Đọc hiểu | Nắm nghĩa và sử dụng được từ vựng, hiểu nội dung đoạn văn về lịch sử hình thành của Hiệp hội các nước Đông Nam Á và các nội dung liên quan. | Dạy học trên lớp |  |
| **93** | **Unit16:** Speaking  Talking about the names of ASEAN,… | - Từ vựng  - Thì hiện đơn | - Nhìn quốc kỳ, đọc được tên nước và hiêu các nội dung liên quan đến các nước: Malaysia, Philippines, Thailand và Singapore. | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC13*** | *Sample Test 6* | Đề mẫu thi TNTHPT | Hiểu các nội dung yêu cầu và làm được bài tập. | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 32** | **94** | **Unit16:** Listening  Multiple choice question…. | - Từ vựng  - Nghe hiểu | Hiểu nội dung bài nghe và làm các bài tập theo yêu cầu. | Dạy học trên lớp |  |
| **95** | **Unit16:** Writing  Transformation & combination sentence | - Từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa | Hiểu nghĩa của câu và viết lại cho đồng nghĩa. | Dạy học trên lớp |  |
| **96** | **Unit16:** Language Focus  Pronunciation, Grammar & Vobs | - Đọc ngữ điệu lên, xuống  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. | -Hiểu và đọc đúng ngữ điệu  - Hiểu và sử dụng được thì trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC14*** | *Sample Test 7* | Đề mẫu thi TNTHPT | Hiểu các nội dung yêu cầu và làm được bài tập. | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 33** | **97** | **Unit16: Test yourself F**  Reading, grammar & writing | - Từ vựng  - Ngữ pháp: động từ kép  - Cấu trúc ngữ pháp | Nắm nghĩa cảu từ, nghĩa của động từ kép và sử dụng được động từ kép  - Viết được đoạn văn về vai trò của phụ nữ trong gia đình so với cách đây 50 năm. | Dạy học trên lớp |  |
| **98** | Ôn tập & kiểm tra học kì II  Grammar &Vobs, Tests | - Từ vựng  - Ngữ pháp  - Cấu trúc | Hiểu từ vựng, các trúc ngữ pháp và làm các bài tập theo yếu cầu. | Dạy học trên lớp |  |
| **99** | Ôn tập & kiểm tra học kì II  Grammar &Vobs, Tests | - Từ vựng  - Ngữ pháp  - Cấu trúc  - Viết | Hiểu từ vựng, các trúc ngữ pháp và viết các câu theo yêu cầu. | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC15*** | *Sample Test 8* | Đề mẫu thi TNTHPT | Hiểu các nội dung yêu cầu và làm được bài tập. | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 34** | **100** | Ôn tập & kiểm tra học kì II  Grammar &Vobs, Tests | - Từ vựng  - Ngữ pháp  - Cấu trúc  - Viết | Hiểu từ vựng, các trúc ngữ pháp và viết các câu theo yêu cầu. | Dạy học trên lớp |  |
| **101** | Ôn tập & kiểm tra học kì II  Grammar &Vobs, Tests | - Từ vựng  - Ngữ pháp  - Cấu trúc  - Viết | Hiểu từ vựng, các trúc ngữ pháp và viết các câu theo yêu cầu. | Dạy học trên lớp |  |
| **102** | Ôn tập & kiểm tra học kì II  Grammar &Vobs, Tests | - Từ vựng  - Ngữ pháp  - Cấu trúc  - Đọc hiểu | Hiểu từ vựng, các trúc ngữ pháp và đọc hiểu nội dung bài đọc và làm bài theo yêu cầu. | Dạy học trên lớp |  |
| ***TC16*** | *Sample Test 9* | Đề mẫu thi TNTHPT | Hiểu các nội dung yêu cầu và làm được bài tập. | Dạy học trên lớp |  |
| **TUẦN 35** | **103** | Ôn tập & kiểm tra học kì II  Grammar &Vobs, Tests | Kiến thức tổng hợp: Đề kiểm tra mẫu. | Hiểu và làm được Đề kiểm tra mẫu | Dạy học trên lớp |  |
| **104** | **KIỂM TRA HKII** | Theo ma trận của Sở | Hiểu và làm được các nội dung trong đề thi | Kiểm tra trên lớp |  |
| **105** | Chữa bài thi HKII &  Hướng dẫn ôn tập thi THPT QG | - Từ vựng  - Ngữ pháp  - Cấu trúc  - Đọc hiểu  - Viết câu | Tập trung nghe giải và hiểu các nội dung kiến thức trong đề thi. | Giải trên lớp |  |
| ***TC17*** | *Sample Test 10* | Đề mẫu thi TNTHPT | Hiểu các nội dung yêu cầu và làm được bài tập. | Dạy học trên lớp |  |

**2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bài kiểm tra, đánh giá** | **Thời gian** | **Thời điểm** | **Yêu cầu cần đạt** | **Hình thức** |
| Giữa Học kỳ 1 | 45 phút | Tuần 10 | Hiểu các nội dung kiến thức đã học từ Unit 1 đến Unit 4 và làm hoàn thiện bài | Trắc nghiệm trên giấy  Thực hiện trong phòng thi |
| Cuối Học kỳ 1 | 45 phút | Tuần 18 | Hiểu các nội dung kiến thức đã học từ Unit 1 đến Unit 8 và làm hoàn thiện bài | Trắc nghiệm trên giấy  Thực hiện trong phòng thi |
| Giữa Học kỳ 2 | 45 phút | Tuần 28 | Hiểu các nội dung kiến thức đã học từ Unit 10 đến Unit 13 và làm hoàn thiện bài | Trắc nghiệm trên giấy  Thực hiện trong phòng thi |
| Cuối Học kỳ 2 | 45 phút | Tuần 35 | Hiểu các nội dung kiến thức đã học từ Unit 10 đến Unit 16 và làm hoàn thiện bài | Trắc nghiệm trên giấy  Thực hiện trong phòng thi |

Đại Lộc, ngày 04 tháng 9 năm 2022

**DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

**NGUYỄN VĂN TIẾN**

1. Ghi theo tuần học: Từ tuần 1 đến tuần 18 (Học kì I), từ tuần 19 đến tuần 35 (Học kì II);
2. Ghi số tiết theo thứ tự của kế hoạch giáo dục môn học. Nếu bài học gồm 2 tiết trở lên, có thể ghi vào một cột. Ví dụ: tiết 3,4
3. Tên chủ đề/bài học: do tổ chuyên môn xây dựng dựa theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH, ngày 27 tháng 8 năm 2020. Ngoài ra, giáo viên có thể điều chỉnh thêm các nội dung khác phù hợp với điều kiện từng trường, từng lớp học.
4. Mạch kiến thức: Sắp xếp các nội dung kiến thức chính của bài học theo trình tự giảng dạy.
5. Ghi yêu cầu cần đạt: Tham khảo chương trình bộ môn của chương trình GDPT 2018 ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
6. Ghi các hình thức dạy học phù hợp với đặc điểm bài dạy, đối tượng học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường như dạy học trên lớp, dạy học ngoài lớp, dạy học theo hình thức trải nghiệm, dạy học theo dự án, hướng dẫn học sinh tự học, …
7. Ghi một số điều chỉnh cần thiết khi tổ chức thực hiện cho phù hợp.
8. Đi kèm kế hoạch giáo dục môn học của Tổ, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục môn học cá nhân, kế hoạch bài học (*giáo án* ) theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Trong đó phải thể hiện rõ: Những kiến thức trọng tâm của bài học, những kĩ năng được hình thành qua hoạt động dạy học, những kĩ năng chính cần vận dụng để giải quyết một số vấn đề trong bài học, các phẩm chất và năng lực đạt được của học sinh.