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

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG: THCS HÀM CẦN****TỔ: TN** **Họ và tên giáo viên: Lưu Văn Lâm** |  **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 TIN HỌC - LỚP 8**

(Năm học 2023 - 2024)

**I. Kế hoạch dạy học**

**1. Phân phối chương trình tin học 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bài học****(1)** | **Số tiết****(2)** | **Thời điểm****(3)** | **Thiết bị dạy học****(4)** | **Địa điểm dạy học****(5)** |
| **HỌC KỲ I****CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG (2t)** |
| 1 | Bài 1. Lược sử công cụ tính toán (Mục 1)  | 1 | Tuần 1 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 2 | Bài 1. Lược sử công cụ tính toán (Mục 2 + 3) | 1 | Tuần 2 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| **CHỦ ĐỀ 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN (4t)** |
| 3 | Bài 2. Thông tin trong môi trường số (Mục 1) | 1 | Tuần 3 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 4 | Bài 2. Thông tin trong môi trường số (Mục 2 + 3) | 1 | Tuần 4 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 5 | Bài 3. Thực hành: Khai thác thông tin số (Nhiệm vụ 1) | 1 | Tuần 5 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 6 | Bài 3. Thực hành: Khai thác thông tin số (Nhiệm vụ 2 + 3) | 1 | Tuần 6 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| **CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ (2t)** |
| 7 | Bài 4. Đạo đức và văn hóa trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số | 1 | Tuần 7 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 8 | Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế | 1 | Tuần 8 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| **CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC (6t)** |
| 9 | **KIỂM TRA GIỮA HKI** | 1 | Tuần 9 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 10 | Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế (Thực hành) | 1 | Tuần 10 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 11 | Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu | 1 | Tuần 11 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 12 | Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu (Thực hành) | 1 | Tuần 12 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 13 | Bài 7. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ | 1 | Tuần 13 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 14 | Bài 7. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (Thực hành) | 1 | Tuần 14 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 1. **SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ TRÌNH CHIẾU NÂNG CAO (4t)**
 |
| 15 | Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản | 1 | Tuần 15 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 16 | Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản (Thực hành) | 1 | Tuần 16 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 17 | **ÔN TẬP HKI** | 1 | Tuần 17 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 18 | **KIỂM TRA CUỐI HKI** | 1 | Tuần 18 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| **HỌC KỲ II****CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC**1. **SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ TRÌNH CHIẾU NÂNG CAO (8t)**
 |
| 19 | Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản | 1 | Tuần 19 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 20 | Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản (Thực hành) | 1 | Tuần 20 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 21 | Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu  | 1 | Tuần 21 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 22 | Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu (Thực hành) | 1 | Tuần 22 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 23 | Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu | 1 | Tuần 23 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 24 | Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu (Thực hành) | 1 | Tuần 24 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 25 | Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình | 1 | Tuần 25 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 26 | **KIỂM TRA GIỮA HKII** | 1 | Tuần 26 | Máy tính và PM liên quan | Phòng bộ môn Tin học |
| **CHỦ ĐỀ 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH (8t)** |
| 27 | Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình (Thực hành) | 1 | Tuần 27 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 28 | Bài 13. Biểu diễn dữ liệu | 1 | Tuần 28 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 29 | Bài 13. Biểu diễn dữ liệu (Thực hành) | 1 | Tuần 29 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 30 | Bài 14. Cấu trúc điều khiển | 1 | Tuần 30 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 31 | Bài 14. Cấu trúc điều khiển (Thực hành) | 1 | Tuần 31 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 32 | Bài 15. Gỡ lỗi | 1 | Tuần 32 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 33 | Bài 15. Gỡ lỗi (Thực hành) | 1 | Tuần 33 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| 34 | **KIỂM TRA CUỐI HKII** | 1 | Tuần 34 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |
| **CHỦ ĐỀ 6. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC (1t)** |
| 35 | Bài 16. Tin học với nghề nghiệp | 1 | Tuần 35 | Hệ thống MT, máy chiếu | Phòng bộ môn Tin học |

**II. Nhiệm vụ khác (nếu có):** *Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG** |  | *Hàm Cần, ngày 29 tháng 08 năm2023***GIÁO VIÊN** |