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

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

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

**NĂM HỌC: 2023 – 2024**

**TỔNG SỐ TIẾT 53**

**Học kì I: 18 tuần - 36 tiết - 2 cột KTTX**

**Học kì II: 17 tuần - 17 tiết – 1 cột KTTX (GV dạy vào điểm Cuối kì 2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Tiết** | **Tên bài học** | **Ghi chú** |
| **HỌC KỲ I: 18 tuần – 36 tiết** |
|  |  | Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm |  |
|  |  | **CHƯƠNG I: PHẢN ỨNG HÓA HỌC** |  |
|  |  | Bài 2: Phản ứng hóa học (t1) |  |
|  |  | Bài 2: Phản ứng hóa học (t2) |  |
|  |  | Bài 2: Phản ứng hóa học (t3) |  |
|  |  | Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí (t1) |  |
|  |  | Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí (t2) |  |
|  |  | Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí (t3) |  |
|  |  | Bài 4: Dung dịch và nồng độ dung dịch (t1) |  |
|  |  | Bài 4: Dung dịch và nồng độ dung dịch (t2) |  |
|  |  | Bài 4: Dung dịch và nồng độ dung dịch (t3) |  |
|  |  | Bài 4: Dung dịch và nồng độ dung dịch (t4) | *KTTX* |
|  |  | Bài 5: Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học (t1) |  |
|  |  | Bài 5: Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học (t2) |  |
|  |  | Bài 5: Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học (t3) |  |
|  |  | Bài 5: Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học (t4) |  |
|  |  | Bài 6: Tính theo phương trình hóa học (t1) |  |
|  |  | Bài 6: Tính theo phương trình hóa học (t2) |  |
|  |  | Bài 6: Tính theo phương trình hóa học (t3) |  |
|  |  | ***Ôn tập giữa kỳ I*** |  |
|  |  | ***Kiểm tra giữa kỳ I (kiểm tra chung 90p)*** |  |
|  |  | Bài 6: Tính theo phương trình hóa học (t4) |  |
|  |  | Bài 7: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác (t1) |  |
|  |  | Bài 7: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác (t2) |  |
|  |  | Bài 7: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác (t3) |  |
|  |  | **Ôn tập chương 1** |  |
|  |  | **CHƯƠNG II: MỘT SỐ CHẤT THÔNG DỤNG** |  |
|  |  | Bài 8. Acid (t1) |  |
|  |  | Bài 8. Acid (t2) |  |
|  |  | Bài 8. Acid (t3) | KTTX |
|  |  | Bài 9. Base. Thang pH (t1) |  |
|  |  | Bài 9. Base. Thang pH (t2) |  |
|  |  | Bài 9. Base. Thang pH (t3) |  |
|  |  | Bài 9. Base. Thang pH (t4) |  |
|  |  | Bài 9. Base. Thang pH (t5) |  |
|  |  | ***Ôn tập cuối học kỳ I*** |  |
|  |  | ***Ôn tập cuối học kỳ I*** |  |
|  |  | ***Kiểm tra cuối kỳ I (kiểm tra chung 90p)*** |  |
|  |  | **HỌC KÌ II 17 tuần – 17 tiết** |  |
|  |  | Bài 10. Oxide (t1) |  |
|  |  | Bài 10. Oxide (t2) |  |
|  |  | Bài 10. Oxide (t3) |  |
|  |  | Bài 10. Oxide (t4) | KTTX |
|  |  | Bài 11. Muối (t1) |  |
|  |  | Bài 11. Muối (t2) |  |
|  |  | ***Ôn tập giữa kỳ II*** |  |
|  |  | ***Kiểm tra giữa kỳ II (kiểm tra chung 90p)*** |  |
|  |  | Bài 11. Muối (t3) |  |
|  |  | Bài 11. Muối (t4) |  |
|  |  | Bài 11. Muối (t5) |  |
|  |  | ***Ôn tập cuối kỳ II*** |  |
|  |  | ***Ôn tập cuối kỳ II*** |  |
|  |  | ***Kiểm tra cuối kỳ II (kiểm tra chung 90p)*** | GV Tổng điểm |
|  |  | Bài 12. Phân bón hóa học (t1) | Cuối kì 2 + vào điểm |
|  |  | Bài 12. Phân bón hóa học (t2) |  |
|  |  | **Ôn tập chương 2** |  |