UBND …………………….  **Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**

**TRƯỜNG THCS ……………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHTN 8 -SINH**

**NĂM HỌC: 2023 – 2024**

**TỔNG SỐ TIẾT 43**

**Học kì I: 18 tuần - 18 tiết – 1 cột KTTX (GV dạy vào điểm Cuối kì 1)**

**Học kì II: 17 tuần – 25 tiết - 2 cột KTTX**

Từ tuần 19-26: 8 tuần - 16 tiết - 1 cột KTTX

Từ tuần 27-35: 9 tuần - 9 tiết - 1 cột KTTX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Tiết** | **Tên bài học** | **Ghi chú** |
| **HỌC KỲ I: 18 tuần – 18 tiết** |
| Chương VII – SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI |
|  |  | Bài 30. Khái quát về cơ thể người |  |
|  |  | Bài 31. Hệ vận động ở người (t1) |  |
|  |  | Bài 31. Hệ vận động ở người (t2) |  |
|  |  | Bài 32. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người (t1) |  |
|  |  | Bài 32. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người (t2) |  |
|  |  | Bài 33. Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người (t1) | *KTTX* |
|  |  | Bài 33. Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người (t2) |  |
|  |  | Bài 34. Hệ hô hấp ở người(t1) |  |
|  |  | ***Ôn tập giữa kỳ I*** |  |
|  |  | ***Kiểm tra giữa kỳ I (kiểm tra chung 90p)*** |  |
|  |  | Bài 34. Hệ hô hấp ở người (t2) |  |
|  |  | Bài 35. Hệ bài tiết ở người (t1) |  |
|  |  | Bài 35. Hệ bài tiết ở người (t2) |  |
|  |  | Bài 36. Điều hoà môi trường trong của cơ thể người (t1) |  |
|  |  | Bài 36. Điều hoà môi trường trong của cơ thể người (t2) |  |
|  |  | Bài 37. Hệ thần kinh và các giác quan ở người (t1) |  |
|  |  | ***Ôn tập cuối học kỳ I*** |  |
|  |  | ***Kiểm tra cuối kỳ I (kiểm tra chung 90p)*** | GV Tổng điểm |
|  |  | **HỌC KÌ II 17 tuần – 25 tiết** | Cuối kì 1 + vào điểm |
|  |  | Bài 37. Hệ thần kinh và các giác quan ở người (t2) |  |
|  |  | Bài 38. Hệ nội tiết ở người (t1) |  |
|  |  | Bài 38. Hệ nội tiết ở người (t2) |  |
|  |  | Bài 39. Da và điều hoà thân nhiệt ở người (t1) |  |
|  |  | Bài 39. Da và điều hoà thân nhiệt ở người (t2) | KTTX |
|  |  | Bài 40. Sinh sản ở người (t1) |  |
|  |  | Bài 40. Sinh sản ở người (t2) |  |
|  |  | Bài 40. Sinh sản ở người (t3) |  |
|  |  | CHƯƠNG VIII – SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG (Môi trường – hệ sinh thái + Sinh quyển và các khu sinh học trên Trái Đất) |  |
|  |  | Bài 41. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (t1) |  |
|  |  | Bài 41. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (t2) |  |
|  |  | Bài 42. Quần thể sinh vật (t1) |  |
|  |  | Bài 42. Quần thể sinh vật (t2) |  |
|  |  | Bài 43. Quần xã sinh vật (t1) |  |
|  |  | Bài 43. Quần xã sinh vật (t2) |  |
|  |  | ***Ôn tập giữa kỳ II*** |  |
|  |  | ***Kiểm tra giữa kỳ II (kiểm tra chung 90p)*** |  |
|  |  | Bài 44. Hệ sinh thái (t1) |  |
|  |  | Bài 44. Hệ sinh thái (t2) | KTTX (Sp) |
|  |  | Bài 45. Sinh quyển  |  |
|  |  | Bài 46. Cân bằng tự nhiên (t1) |  |
|  |  | ***Ôn tập cuối kỳ II*** |  |
|  |  | ***Kiểm tra cuối kỳ II (kiểm tra chung 90p)*** |  |
|  |  | Bài 46. Cân bằng tự nhiên (t2) |  |
|  |  | Bài 47. Bảo vệ môi trường (t1) |  |
|  |  | Bài 47. Bảo vệ môi trường (t2) |  |