**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:** ..................................................................  **TỔ:** ..............................................................................  Họ và tên giáo viên: ..................................................... | **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 10**

(Năm học 20..... - 20.....)

**I. Kế hoạch dạy học**

**Phân phối chương trình**

**HỌC KÌ I**

**18 Tuần x 2 Tiết/ Tuần = 36 Tiết**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bài học**  **(1)** | **Số tiết**  **(2)** | **Thời điểm**  **(3)** | **Thiết bị dạy học**  **(4)** | **Địa điểm dạy học**  **(5)** |
| 1 | Tin học là một ngành khoa học | 1 | Tuần 1 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng học |
| 2 | Thông tin và dữ liệu | 2 | Tuần 1, 2 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng học |
| 3 | Bài tập và thực hành 1 | 1 | Tuần 2 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án, sách bài tập, tài liệu tham khảo. | Phòng học |
| 4 | Giới thiệu về máy tính | 3 | Tuần 3, 4 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án, dụng cụ máy tính. | Phòng học, phòng máy |
| 5 | Bài tập và thực hành 2 | 1 | Tuần 4 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng học, phòng máy |
| 6 | Bài toán và thuật toán | 5 | Tuần 5, 6, 7 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án, bảng phụ. | Phòng học |
| 7 | Bài tập | 2 | Tuần 7, 8 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, sách bài tập, giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ. | Phòng học |
| 8 | **Kiểm tra giữa kỳ I** | 1 | Tuần 8 | Đề kiểm tra giữa kỳ I | Phòng học |
| 9 | Ngôn ngữ lập trình | 1 | Tuần 9 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng học |
| 10 | Giải bài toán trên máy tính | 1 | Tuần 9 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng học |
| 11 | Phần mềm máy tính | 1 | Tuần 10 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng học |
| 12 | Những ứng dụng của tin học | 1 | Tuần 10 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng học |
| 13 | Khái niệm về hệ điều hành | 1 | Tuần 11 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng học |
| 14 | Tệp và quản lí tệp | 1 | Tuần 12 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng học |
| 15 | Bài tập | 1 | Tuần 12 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, sách bài tập, giáo án, tài liệu tham khảo | Phòng học |
| 16 | Giao tiếp với hệ điều hành | 3 | Tuần 13, 14 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng học |
| 17 | Bài tập | 1 | Tuần 14 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, sách bài tập, giáo án, tài liệu tham khảo. | Phòng học |
| 18 | Bài tập và thực hành 3 | 1 | Tuần 15 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng máy |
| 19 | Bài tập và thực hành 4 | 1 | Tuần 15 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng máy |
| 20 | Bài tập và thực hành 5 | 2 | Tuần 16 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng máy |
| 21 | Một số hệ điều hành thông dụng | 1 | Tuần 17 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, giáo án. | Phòng học |
| 22 | Ôn tập | 1 | Tuần 17 | Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, sách bài tập, giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ. | Phòng học |
| 23 | **Kiểm tra cuối kỳ I** | 1 | Tuần 18 | Đề kiểm tra cuối kỳ I | Phòng học |
| 24 | Trả bài Kiểm tra cuối kỳ I | 1 | Tuần 18 | Bài kiểm tra cuối kỳ I của học sinh, đề kiểm tra cuối kỳ I, đáp án đề kiểm tra cuối kỳ I. | Phòng học |

**Phân phối chương trình**

**HỌC KÌ II**

**17 Tuần x 2 Tiết/ Tuần = 34 Tiết**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bài học**  **(1)** | **Số tiết**  **(2)** | **Thời điểm**  **(3)** | **Thiết bị dạy học**  **(4)** | **Địa điểm dạy học**  **(5)** |
| 1 | Khái niệm về soạn thảo văn bản | 2 | Tuần 19 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng học |
| 2 | Làm quen với Microsoft Word | 2 | Tuần 20 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng học/ phòng máy |
| 3 | Bài tập | 1 | Tuần 21 | Sách giáo khoa, sách bài tập, giáo án, máy tính, máy chiếu, tài liệu tham khảo. | Phòng học |
| 4 | Bài tập và thực hành 6 | 2 | Tuần 21, 22 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng máy |
| 5 | Định dạng văn bản | 1 | Tuần 22 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng học/ phòng máy |
| 6 | Bài tập và thực hành 7 | 2 | Tuần 23 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng máy |
| 7 | Một số chức năng khác | 1 | Tuần 24 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng học/ phòng máy |
| 8 | Các công cụng trợ giúp soạn thảo | 1 | Tuần 24 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng học/ phòng máy |
| 9 | Bài tập và thực hành 8 | 2 | Tuần 25 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng máy |
| 10 | **Kiểm tra giữa kỳ II** | 1 | Tuần 26 | Đề kiểm tra giữa kỳ II, máy tính | Phòng máy |
| 11 | Tạo và làm việc với bảng | 1 | Tuần 26 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng học/ phòng máy |
| 12 | Bài tập | 1 | Tuần 27 | Sách giáo khoa, sách bài tập, giáo án, máy tính, máy chiếu, tài liệu tham khảo. | Phòng học |
| 13 | Bài tập và thực hành 9 | 2 | Tuần 27, 28 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng máy |
| 14 | Mạng máy tính | 1 | Tuần 28 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng học |
| 15 | Mạng thông tin toàn cầu Internet | 2 | Tuần 29 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng học/ phòng máy |
| 16 | Bài tập | 1 | Tuần 30 | Sách giáo khoa, sách bài tập, giáo án, máy tính, máy chiếu, tài liệu tham khảo. | Phòng học |
| 17 | Bài tập và thực hành 10 | 2 | Tuần 30, 31 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng máy |
| 18 | Luyện tập | 1 | Tuần 31 | Sách giáo khoa, sách bài tập, giáo án, máy tính, máy chiếu, tài liệu tham khảo. | Phòng học |
| 19 | Một số dịch vụ cơ bản của Internet | 2 | Tuần 32 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng máy |
| 20 | Bài tập và thực hành 11 | 2 | Tuần 33 | Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu. | Phòng máy |
| 21 | Ôn tập | 2 | Tuần 34 | Sách giáo khoa, sách bài tập, giáo án, máy tính, máy chiếu, tài liệu tham khảo. | Phòng học |
| 22 | **Kiểm tra cuối kỳ II** | 1 | Tuần 35 | Đề kiểm tra cuối kỳ II | Phòng học |
| 23 | Trả bài kiểm tra cuối kỳ II | 1 | Tuần 35 | Bài kiểm tra cuối kỳ II của học sinh, đề kiểm tra cuối kỳ II, đáp án đề kiểm tra cuối kỳ II. | Phòng học |

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

**BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  | *… ngày tháng năm*  **GIÁO VIÊN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |