**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*)

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNGTHCS Trần Hào  **TỔ: Sử-Địa-Tiếng Anh**  Họ và tên giáo viên: **Đặng Thị Mỹ Linh** | **CỘNGHÒA 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 Tiếng Anh, LỚP 7**

(Năm học 2024 - 2025)

**I. Kế hoạch dạy học**

**1. Phân phối chương trình**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | | Bài học  (1) | Số tiết  (2) | | Thời điểm  (3) | Thiết bị dạy học  (4) | | Địa điểm dạy học  (5) |
| 1 | | **REVIEW**  **UNIT 1: HOBBY**  Lesson 1: Getting Started  Lesson 2: A closer look 1 | 1(1)  2(2,3) | | Tuần 1 | Sách giáo khoa  Sách giáo khoa  TV, laptop | | Phòng học thường ngày |
| 2 | | **UNIT 1: HOBBY**  Lesson 3: A closer look 2  Lesson 4: Communication  Lesson 5: Skills -1 | 3(4,5,6) | | Tuần 2 | Sách giáo khoa  TV, laptop | | Phòng học thường ngày |
| 3 | **UNIT 1: HOBBY**  Lesson 6: Skills - 2  Lesson 7: Looking Back + Pro.  **UNIT 2 : HEATHY LIVING**  Lesson 1: Getting Started | | 3  (7,8,9) | Tuần 3 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 4 | **UNIT 2 :**  **HEATHY LIVING**  Lesson 2: A closer look 1  Lesson 3: A closer look 2  Lesson 4: Communication | | 3  (10,11,12) | Tuần 4 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 5 | **UNIT 2 :**  **HEATHY LIVING** Lesson 5: Skills -1  Lesson 6: Skills - 2  Lesson 7: Looking Back + Pro | | 3  (13,14,15) | Tuần 5 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 6 | **UNIT 3: COMMUNITY SẺRVICE**  Lesson 1: Getting Started  Lesson 2: A closer look 1  Lesson 3: A closer look 2 | | 3  (16,17,18) | Tuần 6 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 7 | **UNIT 3:**  **COMMUNITY SẺRVICE**  Lesson 4: Communication  Lesson 5: Skills -1  Lesson 6: Skills - 2 | | 3  (19,20,21) | Tuần 7 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 8 | **UNIT 3:**  **COMMUNITY SẺRVICE**  Lesson 7: Looking Back + Pro  **REVIEW 1 (UNIT 1-2-3)**  **+ REVISION** | | 1(22)  2 (23,24) | Tuần 8 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 9 | **THE FIRST MID-TERM TEST (60’)**  **CORRECTION** | | 2 (25,26)  1(27) | Tuần 9 | | | Bài in (photo)  Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 10 | **UNIT 4: MÚSIC AND ARTS**  Lesson 1: Getting Started  Lesson 2: A closer look 1  Lesson 3: A closer look 2 | | 3  (28,29 ,30) | Tuần 10 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 11 | **UNIT 4:**  **MÚSIC AND ARTS**  Lesson 4: Communication  Lesson 5: Skills -1  Lesson 6: Skills - 2 | | 3  (31,32,33) | Tuần 11 | | | Bài in (photo)  TV, laptop.  Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 12 | **UNIT 4:**  **MÚSIC AND ARTS**  Lesson 7: Looking Back + Pro  **UNIT 5:**  **FOOD AND DRINK**  Lesson 1: Getting Started  Lesson 2: A closer look 1 | | 3  (34,35,36) | Tuần 12 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 13 | **UNIT 5: FOOD AND DRINK**  Lesson 3: A closer look 2  Lesson 4: Communication  Lesson 5: Skills -1 | | 3  (37,38,39) | Tuần 13 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 14 | **UNIT 5: FOOD AND DRINK**  Lesson 6: Skills - 2  Lesson 7: Looking Back + Pro  **UNIT 6 : A VÍSIT TO A SCHOOL**  Lesson 1: Getting Started | | 3  (40,41,42) | Tuần 14 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 15 | **UNIT 6 :**  **A VÍSIT TO A SCHOOL**  Lesson 2: A closer look 1  Lesson 3: A closer look 2  Lesson 4: Communication | | 3  (43,44,45) | Tuần 15 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 16 | **UNIT 6 :**  **A VÍSIT TO A SCHOOL**  Lesson 5: Skills -1  Lesson 6: Skills - 2  Lesson 7: Looking Back + Pro | | 3  (46,47,48) | Tuần 16 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 17 | **REVIEW 2 (1)**  **LANGUAGES**  **REVIEW 2 (2)**  **SKILLS**  **REVISION** | | 1(49)  1(50)  1(51) | Tuần 17 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 18 | **THE FIRST END TERM TEST(60’)**  **THE FIRST END-TERM TEST CORRECTION** | | 2(52,53)  1(54) | Tuần 18 | | | Sách giáo khoa TV, laptop  Bài in (photo)  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 19 | **UNIT 7 : TRAFFIC**  Lesson 1: Getting Started  Lesson 2: A closer look 1  Lesson 3: A closer look 2 | | 3  (55 , 56-57) | Tuần 19 | | | Bài in (photo)  Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 20 | **UNIT 7 : TRAFFIC**  Lesson 4: Communication  Lesson 5: Skills -1  Lesson 6: Skills - 2 | | 3  (58,59,60) | Tuần 20 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 21 | **UNIT 7 : TRAFFIC**  Lesson 7: Looking Back + Pro  **UNIT 8 : FILMS**  Lesson 1: Getting Started  Lesson 2: A closer look 1 | | 3  (61,62,63) | Tuần 21 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 22 | **UNIT 8 :**  **FILMS**  Lesson 3: A closer look 2  Lesson 4: Communication  Lesson 5: Skills -1 | | 3  (64 , 65,66) | Tuần 22 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 23 | **UNIT 8 : FILMS**  Lesson 6: Skills - 2  Lesson 7: Looking Back + Pro  **UNIT 9 : FESSTIVALS ẢOUND THE WORLD**  Lesson 1: Getting Started | | 3  (67,68,69) | Tuần 13 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 24 | **UNIT 9 :**  **FESSTIVALS ẢOUND THE WORLD**  Lesson 2: A closer look 1  Lesson 3: A closer look 2  Lesson 4: Communication | | 3  (70,71,72) | Tuần 24 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 25 | **UNIT 9 : FESSTIVALS ẢOUND THE WORLD**  Lesson 5: Skills -1  Lesson 6: Skills - 2  Lesson 7: Looking Back + Pro | | 3  (73, (74,75) | Tuần 25 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 26 | **REVIEW 3 (1)**  **LANGUAGE+ SKILLS**  **THE SECOND MID-TERM TEST (60’)** | | 1(76)  2(77,78) | Tuần 26 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop  Bài in (photo)  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 27 | **UNIT 10 : ENERGY SOUR CES**  Lesson 1: Getting Started  Lesson 2: A closer look 1  Lesson 3: A closer look 2 | | 3  (79,80,81) | Tuần 27 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 28 | **UNIT 10 : ENERGY SOUR CES**  Lesson 4: Communication  Lesson 5: Skills -1  Lesson 6: Skills - 2 | | 3  (82,83,84) | Tsuần 28 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 29 | **UNIT 10 :**  **ENERGY SOUR CES**  Lesson 7: Looking Back + Pro  **UNIT 11 : TRAVELLING IN THE FUTURE**  Lesson 1: Getting Started  Lesson 2: A closer look 1 | | 3  (85,86,87) | Tuần 29 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 30 | **UNIT 11 : TRAVELLING IN THE FUTURE**  Lesson 3: A closer look 2  Lesson 4: Communication  Lesson 5: Skills -1 | | 3  (88,89,90) | Tuần 30 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 31 | **UNIT 11 : TRAVELLING IN THE FUTURE**  Lesson 6: Skills - 2  Lesson 7: Looking Back + Pro  **UNIT 12 : ENGLISH SPEAKING COUNTRIES**  Lesson 1: Getting Started | | 3  (91,92,93) | Tuần 31 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 32 | **UNIT 12 :**  **ENGLISH SPEAKING COUNTRIES**  Lesson 2: A closer look 1  Lesson 3: A closer look 2  Lesson 4: Communication | | 3  (94,95,96) | Tuần 32 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 33 | **UNIT 12 :**  **ENGLISH SPEAKING COUNTRIES**  Lesson 5: Skills -1  Lesson 6: Skills - 2  Lesson 7: Looking Back + Pro | | 3  (97,98,99) | Tuần 33 | | | Sách giáo khoa  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 34 | **REVIEW 4**  **LANGUAGE + SKILLS**  **REVISION** | | 2(100, 101)  1(102) | Tuần 34 | | | Sách giáo khoa , TV  Bài in (photo)  TV, laptop | Phòng học thường ngày |
| 35 | **THE SECOND END-TERM TEST (60’)**  **CORRECTION** | | 3  (103,104,105) | Tuần 35 | | | Bài in (photo)  TV, laptop | Phòng học thường ngày |

**2. Chuyên đề lựa chọn**(đối với cấp trung học phổ thông)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chuyên đề  (1) | Số tiết  (2) | Thời điểm  (3) | Thiết bị dạy học  (4) | Địa điểm dạy học  (5) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*(1)Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường)theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.*

*(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.*

*(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.*

*(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.*

*(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).*

**II. Nhiệm vụ khác (nếu có):***(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)*

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

- Sinh hoạt chuyên đề theo nghiên cứu bài học.

- Sinh hoạt chuyên môn nhà trường.

- Quản lí học sinh lớp chủ nhiệm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  | *Hòa Quang Nam, ngày 25 tháng 8 năm 2024*  **GIÁO VIÊN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)*  **Đặng Thị Mỹ Linh** |