**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:** TH và THCS Tân Hiệp A5  **TỔ: Tiếng Anh – Sử Địa**  Họ và tên giáo viên: Võ Minh Đức | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN**

**MÔN HỌC: Địa lí. LỚP: 6,7,8,9, BDHSG Địa lí 8.**

(Học kì II năm học: 2020 - 2021)

**I. Kế hoạch dạy học**

**1. Phân phối chương trình**

**1.1. Lớp 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
| 1 | Không khí và các khối khí. | 2 | Tuần 20,21. | Tranh, Tivi, bảng phụ. | Lớp học |
| 2 | Khí áp và các loại gió. | 2 | Tuần 22,23. | Tranh, Tivi, bảng phụ. | Lớp học |
| 3 | Thời tiết, khí hậu và một số yếu tố của khí hậu. | 2 | Tuần 24,25. | Tranh, Tivi, bảng phụ. | Lớp học |
| 4 | Ôn tập. | 1 | Tuần 26. | Tivi, bài tập. | Lớp học |
| 5 | Kiểm tra giữa kì. | 1 | Tuần 27. | Đề kiểm tra. | Lớp học |
| 6 | Nước trên Trái Đất. | 3 | Tuần 28,29,30. | Tranh, Tivi, bảng phụ. | Lớp học |
| 7 | Đất và sinh vật trên Trái Đất. | 3 | Tuần 31,32,33. | Tranh, Tivi, bảng phụ. | Lớp học |
| 8 | Ôn tập. | 1 | Tuần 34. | Tivi, bài tập. | Lớp học |
| 9 | Kiểm tra HKII | 1 | Tuần 35. | Đề kiểm tra. | Lớp học |

**1.2. Lớp 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
| 1 | Tự nhiên Châu Mĩ | 3 | Tuần 20,21 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 2 | Dân cư xã hội Châu Mĩ | 3 | Tuần 21,22 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 3 | Kinh tế Châu Mĩ | 3 | Tuần 22,23 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 4 | Các khu vực Châu Mĩ | 3 | Tuần 24,25 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 5 | Thực hành, luyện tập. | 1 | Tuần 25 | Bảng phụ, bài tập. | Lớp học |
| 6 | Ôn Tập. | 1 | Tuần 26 | Tivi, bài tập. | Lớp học |
| 7 | Kiểm tra giữa kì. | 1 | Tuần 26 | Đề kiểm tra. | Lớp học |
| 8 | Châu Nam Cực. | 2 | Tuần 27 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 9 | Châu Đại Dương. | 2 | Tuần 28 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 10 | Tự nhiên Châu Âu | 3 | Tuần 29,30 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 11 | Dân cư xã hội Châu Âu | 2 | Tuần 30,31 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 12 | Kinh tế Châu Âu | 3 | Tuần 31,32 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 13 | Các khu vực Châu Âu | 4 | Tuần 33,34 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 14 | Ôn tập | 1 | Tuần 35 | Tivi, bài tập. | Lớp học |
| 15 | Kiểm tra HK II | 1 | Tuần 35 | Đề kiểm tra. | Lớp học |

**1.1.3. Lớp 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
| 1 | Khu vực Đông Á. | 2 | Tuần 20 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 2 | Khu vực Đông Nam Á. | 3 | Tuần 21,22 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 3 | Hiệp hội các nước Đông Nam Á ( ASEAN). | 2 | Tuần 22,23 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 4 | Vị trí, giới hạn lãnh thổ Việt Nam. | 2 | Tuần 23,24 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 5 | Ôn Tập. | 1 | Tuần 24 | Tivi, bài tập. | Lớp học |
| 6 | Kiểm tra giữa kì. | 1 | Tuần 25 | Đề kiểm tra. | Lớp học |
| 7 | Địa hình, khoáng sản Việt Nam. | 3 | Tuần 25,26 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 8 | Khí hậu Việt Nam. | 3 | Tuần 27,28 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 9 | Sông ngòi Việt Nam. | 2 | Tuần 28,29 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 10 | Đất và sinh vật Việt Nam. | 3 | Tuần 29,30 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 11 | Các miền địa lí tự nhiên Việt Nam. | 6 | Tuần 31,32,33 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 12 | Tìm hiểu văn hóa, giáo dục địa phương. | 2 | Tuần 34 | Tài liệu, tivi. | Lớp học |
| 13 | Ôn tập. | 1 | Tuần 35 | Tivi, bài tập. | Lớp học |
| 14 | Kiểm tra HK II. | 1 | Tuần 35 | Đề kiểm tra. | Lớp học |

**1.1.4. Lớp 9**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
| 1 | Vùng Tây Nguyên | 2 | Tuần 20,21 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 2 | Vùng Đông Nam Bộ | 2 | Tuần 22,23 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 3 | Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. | 2 | Tuần 24,25 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 4 | Ôn tập. | 1 | Tuần 26 | Tivi, bài tập. | Lớp học |
| 5 | Kiểm tra giữa kì. | 1 | Tuần 27 | Đề kiểm tra. | Lớp học |
| 6 | Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo. | 3 | Tuần 28,29,30 | Bản đồ, bảng phụ, tivi. | Lớp học |
| 7 | Địa lí địa phương. | 3 | Tuần 31,32,33 | Tài liệu, tivi. | Lớp học |
| 8 | Ôn tập. | 1 | Tuần 34 | Tivi, bài tập. | Lớp học |
| 9 | Kiểm tra học kì II. | 1 | Tuần 35 | Đề kiểm tra. | Lớp học |

**II. Nhiệm vụ khác : bồi dưỡng học sinh giỏi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
| 1 | Các bài tập địa lí lớp 6 | 6 | Tuần 20,21,22 | Tài liệu, máy tính. | Lớp học |
| 2 | Địa lí tự nhiên Việt Nam | 8 | Tuần 23,24,25,26 | Tài liệu, các bản đồ tự nhiên Việt Nam, máy tính. | Lớp học |
| 3 | Kĩ năng vẽ biểu đồ | 8 | Tuần 27,28,29,30 | Bài tập các dạng biểu đồ. | Lớp học |
| 4 | Kĩ năng sử dụng Átlat | 6 | Tuàn 31,32,33 | Átlat địa lí Việt Nam | Lớp học |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG**  **Lê Thị Thùy Linh** |  | *Tân Hiệp A, ngày 10 tháng 01 năm2021*  **GIÁO VIÊN**  **Võ Minh Đức** |