**PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG**

**TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2024 - 2025**

**(Sách Chân trời sáng tạo – Bản 1)**

**I. KHỐI 10**

*Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết*

*Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/ tuần = 17 tiết*

*Cả năm 35 tiết*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **Tiết** | **Bài học** | **Số tiết sinh hoạt dưới cờ** | **Số tiết dạy học theo chủ đề** | **Số tiết sinh hoạt lớp** |
| Tuần 1 – 4  | Từ tiết 1 đến tiết 12 | **Chủ đề 1**. Thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người học sinh. | 4 | 4 | 4 |
| Tuần 5 – 8  | Từ tiết 13 đến tiết 24 | **Chủ đề 2.** Xây dựng quan điểm sống | 4 | 4 | 4 |
| Tuần 9  | Tiết 25 | **Kiểm tra giữa kỳ 1** | 0 | 1 | 0 |
| Từ tuần 9 – đến tuần 12 | Từ tiết 26 đến tiết 36 | **Chủ đề 3.** Giữ gìn truyền thống nhà trường | 4 | 3 | 4 |
| Từ tuần 13 đến tuần 15  |  Từ tiết 37 đến tiết 45 | **Chủ đề 4.** Thực hiện trách nhiệm vơi gia đình. | 3 | 3 | 3 |
| Tuần 16 đến tuần 18 | Từ tiết 46 – tiết 53 | **Chủ đề 5.** Xây dựng kế hoạch tài chính và phát triển kinh tế gia đình**.** | 3 | 2 | 3 |
| Tuần18 | **Tiết 54** | **Kiểm tra cuối kỳ 1** | 0 | 1 | 0 |
| Từ tuần 19 đến tuần 22 | Từ tiết 55 đến tiết 66 | **Chủ đề 6.** Vận động cộng đồng cùng tham gia các hoạt động xã hội. | 4 | 4 | 4 |
| Từ tuần 23 đến tuần 26 | Từ tiết 67 đến tiết 78 | **Chủ đề 7.** Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương. | 4 | 4 | 4 |
| Tuần 27 | Tiết 79 | **Kiểm tra giữa kỳ 2** | 0 | 1 | 0 |
| Từ tuần 27 đến tuần 30 | Từ tiết 80 đến tiết 90 | **Chủ đề 8.** Định hướng học tập và rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn. | 4 | 3 | 4 |
| Từ tuần 31 đến tuần 34 | Từ tiết 91 đến tiết 102 | **Chủ đề 9**. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên | 4 | 4 | 4 |
| Tuần 35 | Tiết 103,104,105 | **Tổng kết , kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2** | 1 | 1 | 1 |

**II. KHỐI 11**

*Cả năm: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết*

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **Tiết** | **Bài học** | **Số tiết sinh hoạt dưới cờ** | **Số tiết dạy học theo chủ đề** | **Số tiết Sinh hoạt lớp** |
| Tuần 1 – 4  | Từ tiết 1 đến tiết 12 | **Chủ đề 1:** Phấn đấu hoàn thiện bản thân  | 4 | 4 | 4 |
| Tuần 5 – 8  | Từ tiết 13 đến tiết 24 | **Chủ đề 2:** Tự tin và thích ứng với sự thay đổi | 4 | 4 | 4 |
| Từ tuần 9  | Từ tiết 25  | **Kiểm tra giữa kỳ 1**  | 0 | 1 | 0 |
| Tuần 9 - 12 | Tiết 26 đến tiết 36 | **Chủ đề 3:** Góp phần xây dựng và phát triển nhà trường | 4 | 3 | 4 |
| Từ tuần 13 đến tuần 15  |  Từ tiết 37 đến tiết 45 | **Chủ đề 4:** Tham gia tổ chức cuộc sống gia đình | 3 | 3 | 3 |
| Tuần 16 -18 | Từ tiết 46 đến tiết 53 | **Chủ đề 5:** Xây dựng và thực hiện kế hoạch phù hợp | 3 | 2 | 3 |
| Tuần 18 | **Tiết 54** | **Kiểm tra cuối kỳ 1** | 0 | 1 | 0 |
| Từ tuần 19 đến tuần 22 | Từ tiết 55 đến tiết 66 | **Chủ đề 6:** Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. | 4 | 4 | 4 |
| Từ tuần 23 đến tuần 26 | Từ tiết 67 đến tiết 78 | **Chủ đề 7:** Thông tin về các nhóm nghề cơ bản | 4 | 4 | 4 |
| Tuần 27 | Tiết 79 | **Kiểm tra giữa kỳ 2** | 0 | 1 | 0 |
| Từ tuần 27 đến tuần 30 | Từ tiết 80 đến tiết 90 | **Chủ đề 8:** Học tập và rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp. | 4 | 3 | 4 |
| Từ tuần 31 đến tuần 34 | Từ tiết 91 đến tiết 102 | **Chủ đề 9:** Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và tài nguyên ở địa phương | 4 | 4 | 4 |
| Tuần 35 | Tiết 103,104,105 | **Tổng kết, kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2** | 1 | 1 | 1 |

**I. KHỐI 12**

*Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết*

*Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/ tuần = 17 tiết*

*Cả năm 35 tiết*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **Tiết** | **Bài học** | **Số tiết sinh hoạt dưới cờ** | **Số tiết dạy học theo chủ đề** | **Số tiết sinh hoạt lớp** |
| Tuần 1 – 4  | Từ tiết 1 đến tiết 12 | **Chủ đề 1**. Thể hiện sự trưởng thành của bản thân. | 4 | 4 | 4 |
| Tuần 5 – 8  | Từ tiết 13 đến tiết 24 | **Chủ đề 2.** Theo đuổi đam mê | 4 | 4 | 4 |
| Tuần 9  | Tiết 25 | **Kiểm tra giữa kỳ 1** | 0 | 1 | 0 |
| Từ tuần 9 – đến tuần 12 | Từ tiết 26 đến tiết 36 | **Chủ đề 3.** Phát triển mối quan hệ thầy cô và các bạn | 4 | 3 | 4 |
| Từ tuần 13 đến tuần 15  |  Từ tiết 37 đến tiết 45 | **Chủ đề 4.** Xây dựng giá trị gia đình | 3 | 3 | 3 |
| Tuần 16 đến tuần 18 | Từ tiết 46 – tiết 53 | **Chủ đề 5.** Thực hiện kế hoạch tài chính trong cuộc sống | 3 | 2 | 3 |
| Tuần18 | **Tiết 54** | **Kiểm tra cuối kỳ 1** | 0 | 1 | 0 |
| Từ tuần 19 đến tuần 22 | Từ tiết 55 đến tiết 66 | **Chủ đề 6.** Tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng | 4 | 4 | 4 |
| Từ tuần 23 đến tuần 26 | Từ tiết 67 đến tiết 78 | **Chủ đề 7.** Xu hướng phát triển nghề nghiệp và thị trường lao động | 4 | 4 | 4 |
| Tuần 27 | Tiết 79 | **Kiểm tra giữa kỳ 2** | 0 | 1 | 0 |
| Từ tuần 27 đến tuần 30 | Từ tiết 80 đến tiết 90 | **Chủ đề 8.** Sẵn sàng học tập và lao động | 4 | 3 | 4 |
| Từ tuần 31 đến tuần 34 | Từ tiết 91 đến tiết 102 | **Chủ đề 9**. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, thế giới động vật và thực vật | 4 | 4 | 4 |
| Tuần 35 | Tiết 103,104,105 | **Tổng kết , kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2** | 1 | 1 | 1 |

 *Yên Bình, ngày 20 tháng 8 năm 2024*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG TRƯỜNG** |
|  | **Nguyễn Hùng Cường** |