**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 THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC**  **TỔ: Tiếng Anh**  **Họ và tên giáo viên: NHÓM 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **------------------------** |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN**

**MÔN HỌC: Tiếng Anh - LỚP: 10**

**Sách Tiếng Anh 10 i-Learn Smart World**

(Năm học 2022 - 2023)

**I. Kế hoạch dạy học**

**1. Phân phối chương trình**

Thời lượng: 35 tuần x 3 tiết/tuần = 105 tiết/năm học

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bài học**  **(1)** | **Số tiết**  **(2)** | **Thời điểm**  **(3)** | **Thiết bị dạy học**  **(4)** | **Địa điểm dạy học**  **(5)** |
| 1 | **INTRODUCTION TO THE COURSE** | 1 | Tuần 1 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính | Tại lớp học |
| **UNIT 1- FAMILY LIFE** | | **8** | Tuần 1, 2, 3 |  |  |
| 2 | Lesson 1.1 – Vocab & Listening, trang 4 | 1 | Tuần 1 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 3 | Lesson 1.2 – Grammar, trang 5 | 1 | Tuần 1 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 4 | Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 6 | 1 | Tuần 2 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 5 | Lesson 2.1 – Vocab & Reading, trang 7 | 1 | Tuần 2 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 6 | Lesson 2.2 - Grammar, trang 8 | 1 | Tuần 2 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 7 | Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 9 | 1 | Tuần 3 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính; giấy A0,nam châm | Tại lớp học |
| 8 | Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 10 | 1 | Tuần 3 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 9 | Lesson 3.2 – Writing, trang 11 | 1 | Tuần 3 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| **UNIT 2- ENTERTAINMENT AND LEISURE** | | **8** | Tuần 4,5,6 |  |  |
| 10 | Lesson 1.1 – Vocab & Reading, trang 12 | 1 | Tuần 4 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 11 | Lesson 1.2 – Grammar, trang 13 | 1 | Tuần 4 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 12 | Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 14 | 1 | Tuần 4 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 13 | Lesson 2.1 – Vocab & Listening, trang 15 | 1 | Tuần 5 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 14 | Lesson 2.2 - Grammar, trang 16 | 1 | Tuần 5 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 15 | Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 17 | 1 | Tuần 5 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính; giấy A0,nam châm | Tại lớp học |
| 16 | Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 18 | 1 | Tuần 6 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 17 | Lesson 3.2 – Writing, trang 19 | 1 | Tuần 6 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| **UNIT 3-SHOPPING** | | 8 | Tuần 6,7,8,9 |  |  |
| 18 | Lesson 1.1 – Vocab & Reading, trang 20 | 1 | Tuần 6 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 19 | Lesson 1.2 – Grammar, trang 21 | 1 | Tuần 7 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 20 | Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 22 | 1 | Tuần 7 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 21 | Lesson 2.1 – Vocab & Listening, trang 23 | 1 | Tuần 7 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 22 | Lesson 2.2 - Grammar, trang 24 | 1 | Tuần 8 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 23 | Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 25 | 1 | Tuần 8 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính; giấy A0,nam châm | Tại lớp học |
| 24 | Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 26 | 1 | Tuần 8 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 25 | Lesson 3.2 – Writing, trang 27 | 1 | Tuần 9 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 26 | **REVIEW 1**, trang 28-29 | **2** | Tuần 9 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính | Tại lớp học |
| 27 |
| 28 | **REVISION** | **2** | Tuần 10 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính | Tại lớp học |
| 29 |
| 30 | **THE 1st MID- TERM TEST** | 1 | Tuần 10 | Handouts | Tại lớp học |
| 31 | **THE 1st MID- TERM TEST CORRECTION** | 1 | Tuần 11 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính | Tại lớp học |
| **UNIT 4- INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CHARITIES** | | **8** | Tuần 11,12,13 |  |  |
| 32 | Lesson 1.1 – Vocab &Listening, trang 30 | 1 | Tuần 11 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 33 | Lesson 1.2 – Grammar, trang 31 | 1 | Tuần 11 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 34 | Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 32 | 1 | Tuần 12 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 35 | Lesson 2.1 – Vocab & Reading, trang 33 | 1 | Tuần 12 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 36 | Lesson 2.2 - Grammar, trang 34 | 1 | Tuần 12 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 37 | Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 35 | 1 | Tuần 13 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính; giấy A0,nam châm | Tại lớp học |
| 38 | Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 36 | 1 | Tuần 13 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 39 | Lesson 3.2 – Writing, trang 37 | 1 | Tuần 13 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| **UNIT 5- GENDER EQUALITY** | | **8** | Tuần 14,15,16 |  |  |
| 40 | Lesson 1.1 – Vocab & Listening, trang 38 | 1 | Tuần 14 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 41 | Lesson 1.2 – Grammar, trang 39 | 1 | Tuần 14 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 42 | Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 40 | 1 | Tuần 14 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 43 | Lesson 2.1 – Vocab &Reading, trang 41 | 1 | Tuần 15 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 44 | Lesson 2.2 - Grammar, trang 42 | 1 | Tuần 15 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 45 | Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 43 | 1 | Tuần 15 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính; giấy A0,nam châm | Tại lớp học |
| 46 | Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 44 | 1 | Tuần 16 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 47 | Lesson 3.2 – Writing, trang 45 | 1 | Tuần 16 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 48 | **REVIEW 2**, trang 46-47 | **2** | Tuần 16  Tuần17 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học |
| 49 |
| 50 | **REVISION** | **3** | Tuần 17  Tuần 17  Tuần 18 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính | Tại lớp học |
| 51 |
| 52 |
| 53 | **THE 1st TERM TEST** | 1 | Tuần 18 | Handouts | Tại lớp học |
| 54 | **THE 1st TERM TEST CORRECTION** | 1 | Tuần 18 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính | Tại lớp học |

Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bài học**  **(1)** | **Số tiết**  **(2)** | **Thời điểm**  **(3)** | **Thiết bị dạy học**  **(4)** | **Địa điểm dạy học**  **(5)** |
| **UNIT 6- COMMUNITY LIFE** | | **8** | Tuần 19,20,21 |  |  |
| 55 | Lesson 1.1 – Vocab & Listening, trang 48 | 1 | Tuần 19 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 56 | Lesson 1.2 – Grammar, trang 49 | 1 | Tuần 19 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 57 | Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 50 | 1 | Tuần 19 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 58 | Lesson 2.1 – Vocab & Reading, trang 51 | 1 | Tuần 20 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 59 | Lesson 2.2 - Grammar, trang 52 | 1 | Tuần 20 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 60 | Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 53 | 1 | Tuần 20 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính; giấy A0,nam châm | Tại lớp học |
| 61 | Lesson 3.1 – Listening &Reading, trang 54 | 1 | Tuần 21 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 62 | Lesson 3.2 – Writing, trang 55 | 1 | Tuần 21 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| **UNIT 7- INVENTIONS** | | **8** | Tuần 21,22,23,24 |  |  |
| 63 | Lesson 1.1 – Vocab & Reading, trang 56 | 1 | Tuần 21 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 64 | Unit 7, Lesson 1.2 – Grammar, trang 57 | 1 | Tuần 22 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 65 | Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 58 | 1 | Tuần 22 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 66 | Lesson 2.1 – Vocab & Listening, trang 59 | 1 | Tuần 22 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 67 | Lesson 2.2 - Grammar, trang 60 | 1 | Tuần 23 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 68 | Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 61 | 1 | Tuần 23 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính; giấy A0,nam châm | Tại lớp học |
| 69 | Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 62 | 1 | Tuần 23 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 70 | Lesson 3.2 – Writing, trang 63 | 1 | Tuần 24 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| **UNIT 8- ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT** | | **8** | Tuần 24,25,26 |  |  |
| 71 | Lesson 1.1 – Vocab & Listening, trang 64 | 1 | Tuần 24 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 72 | Lesson 1.2 – Grammar, trang 65 | 1 | Tuần 24 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 73 | Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 66 | 1 | Tuần 25 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 74 | Lesson 2.1 – Vocab & Reading, trang 67 | 1 | Tuần 25 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 75 | Lesson 2.2 - Grammar, trang 68 | 1 | Tuần 25 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 76 | Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 69 | 1 | Tuần 26 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học |
| 77 | Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 70 | **1** | Tuần 26 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học |
| 78 | Lesson 3.2 – Writing, trang 71 | 1 | Tuần 26 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học |
| 79 | **REVIEW 3**, trang 72-73 | **2** | Tuần 27 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học |
| 80 |
| 81 | **REVISION** | **1** | Tuần 27 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính; giấy A0,nam châm | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 82 | **THE 2nd MID-TERM TEST** | 1 | Tuần 27 | Handouts | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 83 | **THE 2nd MID- TERM TEST CORRECTION** | 1 | Tuần 28 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính; giấy A0,nam châm | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| **UNIT 9- TRAVEL AND TOURISM** | | **8** | Tuần 28,29,30,31 |  |  |
| 84 | Lesson 1.1 – Vocab & Reading, trang 74 | 1 | Tuần 28 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 85 | Lesson 1.2 – Grammar, trang 75 | 1 | Tuần 29 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 86 | Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 76 | 1 | Tuần 29 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 87 | Lesson 2.1 – Vocab & Listening, trang 77 | 1 | Tuần 29 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 88 | Lesson 2.2 - Grammar, trang 78 | 1 | Tuần 30 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 89 | Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 79 | 1 | Tuần 30 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính; giấy A0,nam châm | Tại lớp học |
| 90 | Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 80 | 1 | Tuần 30 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 91 | Lesson 3.2 – Writing, trang 81 | 1 | Tuần 31 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| **UNIT 10- NEW WAYS TO LEARN** | | **8** | Tuần 31,32,33 |  |  |
| 92 | Lesson 1.1 – Vocab & Reading, trang 82 | 1 | Tuần 31 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 93 | Lesson 1.2 – Grammar, trang 83 | 1 | Tuần 31 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 94 | Lesson 1.3 – Pronuciation & Speaking, trang 84 | 1 | Tuần32 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 95 | Lesson 2.1 – Vocab & Listening, trang 85 | 1 | Tuần 32 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 96 | Lesson 2.2 - Grammar, trang 86 | 1 | Tuần 32 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 97 | Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking, trang 87 | 1 | Tuần 33 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính; giấy A0,nam châm | Tại lớp học |
| 98 | Lesson 3.1 – Listening & Reading, trang 88 | 1 | Tuần 33 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 99 | Lesson 3.2 – Writing, trang 89 | 1 | Tuần 33 | Sách giáo khoa, sách tham khảo, handouts, bảng, phấn,Ti vi, máy tính, máy chiếu, dụng cụ trực quan | Tại lớp học, phòng học bộ môn |
| 100 | **REVIEW 4**, trang 90-91 | **2** | Tuần 34  Tuần 34 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính | Tại lớp học |
| 101 |
| 102 | **REVISION** | **2** | Tuần 34  Tuần 35 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính | Tại lớp học |
| 103 |
| 104 | **THE2ndTERM TEST** | 1 | Tuần 35 | Handouts | Tại lớp học |
| 105 | **THE 2nd SEMESTER TEST CORRECTION** | 1 | Tuần 35 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính | Tại lớp học |

**2. Chuyên đề lựa chọn**: (bám sát các chủ đề tự chọn)

***English 10:***

***HK1***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chuyênđề**  **(1)** | **Sốtiết**  **(2)** | **Thờiđiểm**  **(3)** | **Thiếtbị dạyhọc**  **(4)** | **Địađiểmdạyhọc**  **(5)** |
| 1 | Adverbial phrases of frequency | 1 | Tuần1 | Tài liệu tham khảo,  handouts,máy chiếu,  máytính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |
| 2 | Linking words (because, so) | 1 | Tuần2 | Tài liệu tham khảo,  handouts,máy chiếu,  máytính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |
| 3 | Gerunds and To infinitives | 2 | Tuần3,4 | Tài liệu tham khảo, handouts, máychiếu,máy tính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |
| 4 | Comparative and Superlative adjectives | 2 | Tuần5,6 | Tài liệu tham khảo,  handouts,máy chiếu,  máytính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |
| 5 | When-clauses | 2 | Tuần7,8 | Tài liệu tham khảo, handouts, máy chiếu, máy tính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |
| 6 | The present simple and the present continuous | 2 | Tuần9,10 | Tài liệu tham khảo,  handouts,máy chiếu,  máy tính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |
| 7 | The present perfect and simple past tenses | 2 | Tuần11,12 | Tài liệu tham khảo,  handouts,máy chiếu,  máy tính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |
| 8 | Adjectives of attitude | 1 | Tuần13 | Tài liệu tham khảo,  handouts,máy chiếu,  máy tính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |

**HK2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chuyênđề**  **(1)** | **Sốtiết**  **(2)** | **Thờiđiểm**  **(3)** | **Thiếtbị dạyhọc**  **(4)** | **Địađiểmdạyhọc**  **(5)** |
| 1 | Modals with passive voice | 1 | Tuần1 | Tài liệu tham khảo,  handouts,máy chiếu,  máytính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |
| 2 | Non-defining relative clauses | 1 | Tuần2 | Tài liệu tham khảo,handouts,  Máy chiếu, máytính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |
| 3 | Defining relative clauses with who, which, that and where | 2 | Tuần3 | Tài liệu tham khảo, handouts, máychiếu,máy tính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |
| 4 | The First and the Second Conditional | 2 | Tuần4,5 | Tài liệu tham khảo,  handouts, máy chiếu,  máytính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |
| 5 | Articles | 1 | Tuần6 | Tài liệu tham khảo, handouts, máychiếu,máy tính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |
| 6 | The past simple and the past continuous with while and when | 2 | Tuần7,8 | Tài liệu tham khảo,  handouts,máy chiếu,  máytính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |
| 7 | Future with be going to and will | 2 | Tuần9,10 | Tài liệu tham khảo,  handouts,máy chiếu,  máytính | lớphọc/ phòng họcbộ môn |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nhiệm vụ** | **Số tiết hoặc buổi** | | **Thời điểm** | **Thiết bị để thực hiện** | | **Địa điểm** |
| 1 | Sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh | 1 buổi | | Một buổi/ HK | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính, projector | | Tại hội trường; sân trường |
| 2 | Bồi dưỡng học sinh giỏi 11 | 40 tiết | | 2 buổi/ 1 tuần; 4 tiết/ 1 buổi ( dạy theo TKB của BGH ) HK1 | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính, handouts, sách tham khảo | | Tại lớp học |
| 3 | Bồi dưỡng học sinh giỏi 12 | 40 tiết | | 2 buổi/ 1 tuần; 4 tiết/ 1 buổi ( dạy theo TKB của BGH ) | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính, handouts, sách tham khảo | | Tại lớp học |
| 4 | Phụ đạo học sinh yếu kém | 18 tiết | | 2 tiết / 1 tháng | Bảng, phấn,Ti vi, máy tính, handouts, sách tham khảo | | Tại lớp học |
|  | | |  | | |

Tuy Phước, ngày 1 tháng 8 năm 2022

**Ký duyệt của lãnh đạo nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người lập kế hoạch**

Nhóm 1