**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 HÒA AN**  **TỔ: TOÁN- TIN**  Họ và tên giáo viên: | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**MÔN HỌC TIN HỌC LỚP 9**

(Năm học 2024 - 2025)

**I. Kế hoạch dạy học**

**1. Phân phối chương trình**

Học kỳ 1: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết; Học kỳ 2: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bài học**  **(1)** | **Số tiết**  **(2)** | **Thời điểm**  **(3)** | **Thiết bị dạy học**  **(4)** | **Địa điểm dạy học**  **(5)** |
| **HỌC KÌ I** | | | | | |
| **Chủ đề 1** | **Máy tính và cộng đồng** | | | | |
| 1,2 | Bài 1. Thế giới kỹ thuật số | 02 (2 LT) | Tuần 1,2 | Máy tính | Phòng học |
| **Chủ đề 2** | **Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin** | | | | |
| 3,4 | Bài 2. Thông tin trong giải quyết vấn đề | 02 (2 LT) | Tuần 3,4 | Máy tính | Phòng học |
| 5 | Bài 3. Thực hành: Đánh giá chất lượng thông tin | 01 (1 TH) | Tuần 5 | Máy tính | Phòng Tin học |
| **Chủ đề 3** | **Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số** | | |  |  |
| 6,7 | Bài 4. Một số vấn đề pháp lý về sử dụng dịch vụ Internet | 02 (2 LT) | Tuần 6,7 | Máy tính | Phòng học |
| 8 | Ôn tập giữa kỳ I | 01 | Tuần 8 | Máy tính | Phòng học |
| 9 | Kiểm tra giữa học kỳ I | 01 | Tuần 9 |  | Phòng học |
| **Chủ đề 4** | **Ứng dụng tin học** | | | | |
| 10 | Bài 5. Tìm hiểu phần mềm mô phỏng | 01 (1 LT) | Tuần 10 | Máy tính | Phòng học |
| 11,12,13 | Bài 6. Thực hành: Khai thác phần mềm mô phỏng | 03 (3 TH) | Tuần 11,12,13 | Máy tính | Phòng Tin học |
| 14 | Bài 7. Trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác | 01 (1 LT) | Tuần 14 | Máy tính | Phòng học |
| 15,16 | Bài 8. Thực hành: Sử dụng công cụ trực quan trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác (Chủ đề STEM) | 02 (2 TH) | Tuần 15,16 | Máy tính | Phòng Tin học |
| 17 | Ôn tập cuối kì I | 01 | Tuần 17 | Máy tính | Phòng Tin học |
| 18 | Kiểm tra cuối học kỳ I | 01 | Tuần 18 |  | Phòng học (hoặc Phòng Tin học) |
| **HỌC KỲ II** | | | | | |
| 19,20 | Bài 9a. Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu | 02 (1 LT, 1 TH) | Tuần 19,20 | Máy tính | Phòng học  Phòng Tin học |
| 21 | Bài 10a. Sử dụng hàm Countif | 01 | Tuần 21 | Máy tính | Phòng Tin học |
| 22 | Bài 11a. Sử dụng hàm Sumif | 01 | Tuần 22 | Máy tính | Phòng Tin học |
| 23 | Bài 12a. Sử dụng hàm If | 01 | Tuần 23 | Máy tính | Phòng Tin học |
| 24 | Bài 13a. Hoàn thiện bảng tính quản lí tài chính gia đình | 01 | Tuần 24 | Máy tính | Phòng Tin học |
| 25 | Ôn tập giữa kỳ II | 01 | Tuần 25 | Máy tính | Phòng Tin học |
| 26 | Kiểm tra giữa học kỳ II | 01 | Tuần 26 |  | Phòng Tin học |
| **Chủ đề 5** | **Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính** |  |  |  |  |
| 27 | Bài 14. Giải quyết vấn đề | 01 (1 LT) | Tuần 27 | Máy tính | Phòng học |
| 28, 29 | Bài 15. Bài toán tin học | 02 (2 LT) | Tuần 28, 29 | Máy tính | Phòng học |
| 30, 31 | Bài 16. Thực hành: Lập chương trình máy tính | 02 (1 LT, 1 TH) | Tuần 30, 31 | Máy tính | Phòng học  Phòng Tin học |
| **Chủ đề 6** | **Tin học và định hướng nghề nghiệp** |  |  |  |  |
| 32, 33 | Bài 17. Tin học và thế giới nghề nghiệp | 02 (2 LT) | Tuần 32,33 | Máy tính | Phòng học |
| 34 | Ôn tập học kì II | 01 | Tuần 34 | Máy tính | Phòng Tin học |
| 35 | Kiểm tra cuối học kỳ II | 01 | Tuần 35 |  | Phòng Tin học |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *…, ngày 29 tháng 8 năm 2024* | |
| **Giáo viên bộ môn** | | **Duyệt của TTCM** | | | **P. Hiệu trưởng** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **…** | | **…** | | | **…** | |