|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG: THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH  TỔ: Ngoại ngữ  Họ và tên giáo viên: PHẠM THỊ PHƯỢNG LOAN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN**

(Năm học 2021 - 2022)

- Lớp được phân công giảng dạy: 6A1, 6A4, 9A1, 9A5

- Lớp được phân công chủ nhiệm:

- Nhiệm vụ khác được phân công kiêm nhiệm: TTCM tổ Ngoại ngữ

1. **KẾ HOẠCH DẠY HỌC**

**1. Phân phối chương trình lớp 6:**

Cả năm: 3 tiết x 35 tuần = 105 tiết

Học kỳ 1: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết

Học kỳ 2: 3 tiết x 17 tuần =51 tiết

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bài học/ Chủ đề** | **Số tiết** | **Thời điểm**  **(Tuần)** | **Thiết bị dạy học** | **Địa điểm dạy học** | **Hình thức dạy học** |
| 1 | - Làm quen với học sinh, giới thiệu môn học và các nguồn tài nguyên  - Ôn tập củng cố kiến thức TA Tiểu học. | 3 | Tuần 1 | Máy tính - Internet | Goolge Meet trên máy tính | Dạy học trực tuyến |
| 2 | **UNIT 1: HOME**  **Lesson 1.1**: New words + Listening  **Lesson 1.2**: Grammar  **Lesson 1.3:** Pronunciation  **Điều chỉnh**  - Grammar (c,d); Practice  - Speaking | 3 | Tuần 2 | Máy tính - Internet | Goolge Meet trên máy tính | - Dạy học trực tuyến  - Học sinh tự thực hiện  - Học sinh tự luyện tập |
| 3 | **UNIT 1: HOME**  **Lesson 2.1**: New words + Reading  **Lesson 2.2**: Grammar  **Lesson 2.3:** Pronunciation  **Điều chỉnh**  - Grammar (C); Practice;  - Speaking | 3 | Tuần 3 | Máy tính - Internet | Goolge Meet trên máy tính | - Dạy học trực tuyến  - Học sinh tự thực hiện  - Học sinh tự luyện tập |
| 4 | **UNIT 1: HOME**  **Lesson 3.1**: New words + Listening  **Lesson 3.2:** Reading  **- Unit 1 Review**  **Điều chỉnh**  - Speaking + Writing | 3 | Tuần 4 | Máy tính - Internet | Phần mềm Titkul trên máy tính | - Dạy học trực tuyến  - Học sinh làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên  - Học sinh tự luyện tập |
| 5 | **UNIT 2: SCHOOL**  **Lesson 1.1**: New words + Listening  **Lesson 1.2**: Grammar  **Lesson 1.3**: Pronunciation  **Điều chỉnh**  - Grammar (c, d); Practice;  - Speaking | 3 | Tuần 5 | Máy tính - Internet | Trên máy tính | - Dạy học trực tuyến  - Học sinh tự thực hiện  - Học sinh tự luyện tập |
| 6 | **UNIT 2: SCHOOL**  **Lesson 2.1:** New words + Reading  **Lesson 2.2:** Grammar  **Lesson 2.3:** Pronunciation +  **Điều chỉnh**  - Grammar (c, d); Practice;  - Speaking | 3 | Tuần 6 | Máy tính - Internet | Trên máy tính | - Dạy học trực tuyến  - Học sinh tự thực hiện  - Học sinh tự luyện tập |
| 7 | **UNIT 2: SCHOOL**  **Lesson 3.1**: New words + Listening  **Lesson 3.2:** Reading +  **Unit 2 review**  **Điều chỉnh**  - New words (b);  - Speaking + Writing | 3 | Tuần 7 | Máy tính - Internet | Trên máy tính | - Dạy học trực tuyến  - Học sinh làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên  - Hướng dẫn học sinh tự học |
| 8 | **UNIT 3: FRIEND**  **Lesson 1.1**: New words + Listening  **Lesson 1.2:** Grammar  **Lesson 1.3:** Pronunciation +  **Điều chỉnh**  - Practice  - Speaking | 3 | Tuần 8 | Máy tính - Internet | Trên máy tính | - Dạy học trực tuyến  - Học sinh tự thực hiện  - Học sinh tự luyện tập |
| 9 | **Ôn tập kiểm tra giữa kỳ 1**  **Kiểm tra giữa kỳ 1**  **Sửa bài kiểm tra học kỳ 1** | 3 | Tuần 9 | Máy tính - Internet | Trên máy tính | Học sinh ôn tập và làm bài kiểm tra theo hướng dẫn của giáo viên |
| 10 | **UNIT 3: FRIENDS**  **Lesson 2.1:** New words + Reading  **Lesson 2.2:** Grammar  **Lesson 2.3:** Pronunciation  **Điều chỉnh**  - Grammar (c, d)  - Speaking | 3 | Tuần 10 | Máy tính - Internet | Trên máy tính | - Dạy học trực tiếp  - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự thực hiện và tự luyện tập |
| 11 | **UNIT 3: FRIENDS**  **Lesson 3.1**: New words + Listening  **Lesson 3.2:** Reading + Speaking +  **Unit 3 Review**  **Điều chỉnh**  Writing | 3 | Tuần 11 | Máy tính - Internet | Trên máy tính | - Dạy học trực tiếp  - Học sinh làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên  - Giáo viên hướng dẫn tự luyện tập |
| 12 | **UNIT 5: AROUND TOWN**  **Lesson 1.1**: New words + Listening  **Lesson 1.2:** Grammar  **Lesson 1.3**: Pronunciation  **Điều chỉnh**  - Grammar (c, d)  - Speaking | 3 | Tuần 12 | Máy tính - Internet | Trên máy tính | - Dạy học trực tiếp  - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự thực hiện và tự luyện tập |
| 13 | **UNIT 5: AROUND TOWN**  **Lesson 2.1**: New words +  Reading  **Lesson 2.2:** Grammar  **Lesson 2.3:** Pronunciation  **Điều chỉnh**  - Grammar (c, d); Practice;  - Speaking | 3 | Tuần 13 | Máy tính - Internet | Trên máy tính | - Dạy học trực tiếp  - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự thực hiện và tự luyện tập |
| 14 | **UNIT 5: AROUND TOWN**  **Lesson 3.1**: New words + Listening  **Lesson 3.2:** Reading +  **Unit 5 review**  **Điều chỉnh**  Speaking + Writing | 3 | Tuần 14 | Máy tính - Internet | Trên máy tính | - Dạy học trực tiếp  - Học sinh làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên  - Giáo viên hướng dẫn tự luyện tập |
| 15 | **UNIT 6: COMMUNITY SERVICES**  **Lesson 1.1**: New words + Listening  **Lesson 1.2**: Grammar  **Lesson 1.3:** Pronunciation  **Điều chỉnh**  - Practice (a, b)  - Speaking | 3 | Tuần 15 | Máy tính - Internet | Trên máy tính | - Dạy học trực tiếp  - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự thực hiện và tự luyện tập |
| 16 | **Unit 6: Community services**  **Lesson 2.1**: New words + Reading  **Lesson 2.2:** Grammar  **Lesson 2.3:** Pronunciation  **Điều chỉnh**  - Grammar (b, c, d); Practice;  - Speaking | 3 | Tuần 16 | Máy tính - Internet | Trên máy tính | - Dạy học trực tiếp  - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự thực hiện và tự luyện tập |
| 17 | **UNIT 6: COMMUNITY SERVICES**  **Lesson 3.1**: New words + Listening  **Lesson 3.2**: Reading  **UNIT 6 REVIEW**  **Điều chỉnh**  Speaking + Writing | 3 | Tuần 17 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | - Dạy học trực tiếp  - Học sinh làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên  - Giáo viên hướng dẫn tự luyện tập |
| 18 | **Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1**  **Kiểm tra cuối học kỳ 1**  **Sửa bài kiểm tra cuối học kỳ 1** | 3 | Tuần 18 |  | Trên lớp | Học sinh ôn tập và làm bài kiểm tra theo hướng dẫn của giáo viên |
| 19 | **UNIT 4: FESTIVALS AND FREE TIME**  **Lesson 1.1:** New words + Listening  **Lesson 1.2:** Grammar  **Lesson 1.3:** Pronunciation + Speaking | 3 | Tuần 19 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 20 | **UNIT 4: FESTIVALS AND FREE TIME**  **Lesson 2.1:** New words + Reading  **Lesson 2.2:** Grammar  **Lesson 2.3:** Pronunciation + Speaking | 3 | Tuần 20 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 21 | **UNIT 4: FESTIVALS AND FREE TIME**  **Lesson 3.1:** New words + Listening  **Lesson 3.2:** Reading + Speaking + Writing  **Unit 4 Review** | 3 | Tuần 21 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 22 | **UNIT 7: MOVIES**  **Lesson 1.1:** New words + Listening  **Lesson 1.2:** Grammar  **Lesson 1.3:** Pronunciation + Speaking | 3 | Tuần 22 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 23 | **UNIT 7: MOVIES**  **Lesson 2.1:** New words + Reading  **Lesson 2.2:** Grammar  **Lesson 2.3:** Pronunciation + Speaking | 3 | Tuần 23 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 24 | **UNIT 7: MOVIES**  **Lesson 3.1:** New words + Listening  **Lesson 3.2:** Reading + Speaking + Writing  **Unit 7 Review** | 3 | Tuần 24 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 25 | **UNIT 8: THE WORLD AROUND US**  **Lesson 1.1**: New words + Listening  **Lesson 1.2:** Grammar  **Lesson 1.3:** Pronunciation + Speaking | 3 | Tuần 25 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 26 | **Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2**  **Kiểm tra giữa học kỳ 2**  **Sửa bài kiểm tra giữa học kỳ 2** | 3 | Tuần 26 |  | Trên lớp |  |
| 27 | **UNIT 8: THE WORLD AROUND US**  **Lesson 2.1**: New words + Reading  **Lesson 2.2:** Grammar  **Lesson 2.3:** Pronunciation + Speaking | 3 | Tuần 27 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 28 | **UNIT 8: THE WORLD AROUND US**  **Lesson 3.1**: New words + Listening  **Lesson 3.2:** Reading + Speaking + Writing  **Unit 8 review** | 3 | Tuần 28 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 29 | **UNIT 9: HOUSES IN THE FUTURE**  **Lesson 1.1:** New words + Listening  **Lesson 1.2:** Grammar  **Lesson 1.3:** Pronunciation + Speaking | 3 | Tuần 29 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 30 | **UNIT 9: HOUSES IN THE FUTURE**  **Lesson 2.1**: New words + Reading  **Lesson 2.2:** Grammar  **Lesson 2.3:** Pronunciation + Speaking | 3 | Tuần 30 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 31 | **UNIT 9: HOUSES IN THE FUTURE**  **Lesson 3.1**: New words + Listening  **Lesson 3.2:** Reading + Speaking + Writing  **UNIT 9 REVIEW** | 3 | Tuần 31 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 32 | **UNIT 10: CITIES AROUND THE WORLD**  **Lesson 1.1:** New words + Listening  **Lesson 1.2**: Grammar  **Lesson 1.3:** Pronunciation + Speaking | 3 | Tuần 32 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 33 | **UNIT 10: CITIES AROUND THE WORLD**  **Lesson 2.1**: New words + Reading  **Lesson 2.2:** Grammar  **Lesson 2.3:** Pronunciation + Speaking | 3 | Tuần 33 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 34 | **UNIT 10: CITIES AROUND THE WORLD**  **Lesson 3.1**: New words + Listening  **Lesson 3.2:** Reading + Speaking + Writing  **UNIT 10 REVIEW** | 3 | Tuần 34 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 35 | **Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2**  **Kiểm tra cuối học kỳ 2**  **Sửa bài kiểm tra cuối học kỳ 2** | 3 | Tuần 35 |  | Trên lớp | Học sinh ôn tập và làm bài kiểm tra theo hướng dẫn của giáo viên. |

**2. Phân phối chương trình lớp 9**

Cả năm: 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết

Học kỳ 1: 2 tiết x 18 tuần = 36 tiết

Học kỳ 2: 2 tiết x 17 tuần = 34 tiết

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bài học** | **Số tiết** | **Thời điểm**  **(Tuần)** | **Thiết bị dạy học** | **Địa điểm dạy học** | **Hình thức dạy học** |
| 1 | **Unit 1: A VISIT FROM A PEN PAL**  **Điều chỉnh:**  **- Getting started - Speak**  **- Listen - Write** | 6 | Tuần 1 - 2 - 3 | Máy tính - Internet | Goolge Meet trên máy tính | - Dạy học trực tuyến  - Học sinh tự thực hiện  - Học sinh tự học |
| 2 | **Unit 2: CLOTHING**  **Điều chỉnh:**  **- Speak**  **- Write** | 6 | Tuần 4 - 5 - 6 | Máy tính - Internet | Phần mềm Titkul trên máy tính | - Dạy học trực tuyến  - Học sinh tự luyện tập  - Học sinh tự học |
| 3 | **Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE**  **Điều chỉnh:**  **- Getting started - Speak Phần b**  **- Listen** | 6 | Tuần 7 - 8 - 9 | Máy tính - Internet | Phần mềm Titkul trên máy tính | - Dạy học trực tuyến  - Học sinh tự thực hiện  - Học sinh tự học |
| 4 | **Kiểm tra giữa HK1**  **Sửa bài kiểm tra giữa HK1** | 2 | Tuần 10 |  | Phần mềm Titkul trên máy tính | Học sinh ôn tập và làm bài kiểm tra theo hướng dẫn của giáo viên. |
| 5 | **Unit 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE**  **Điều chỉnh:**  **- Speak**  **- Read** | 6 | Tuần 11- 12 - 13 | Máy tính - Internet | Trên lớp | - Dạy học trực tiếp  - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự thực hiện và tự luyện tập |
| 6 | **Unit 5: THE MEDIA**  **Điều chỉnh:**  **- Getting started - Speak**  **- Write** | 6 | Tuần 14 - 15 - 16 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | - Dạy học trực tiếp  - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự thực hiện và tự luyện tập |
| 7 | **Ôn tập kiểm tra cuối HK1**  **Kiểm tra cuối HK1**  **Sửa bài kiểm tra cuối HK1** | 4 | Tuần 17 - 18 |  | Trên lớp | Học sinh ôn tập và làm bài kiểm tra theo hướng dẫn của giáo viên. |
| 8 | **Unit 6: THE ENVIRONMENT** | 6 | Tuần 19 - 20 - 21 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 9 | **Unit 7: SAVING ENERGY** | 6 | Tuần 22 - 23 - 24 | - Máy tính  - Máy chiếu  - Máy cassette | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 10 | **Unit 8: CELEBRATIONS** | 6 | Tuần 25 - 26 - 27 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 11 | **Kiểm tra giữa học kỳ 2**  **Sửa bài kiểm tra giữa học kỳ 2** | 2 | Tuần 28 |  | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 12 | **Unit 9: NATURAL DISASTERS** | 5 | Tuần 29 - 30 - 31 | - Máy tính  - Máy chiếu  - Máy cassette | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 13 | **Unit 10: LIFE ON OTHER PLANETS** | 5 | Tuần 31- 32 - 33 | - Máy tính  - Máy chiếu | Trên lớp | Dạy học trực tiếp |
| 14 | **Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2**  **Kiểm tra cuối học kỳ 2**  **Sửa bài kiểm tra cuối học kỳ 2** | 4 | Tuần 34- 35 |  | Trên lớp | Học sinh ôn tập và làm bài kiểm tra theo hướng dẫn của giáo viên. |

**3. Chuyên đề lựa chọn** (đối với cấp trung học phổ thông chỉ áp dụng với CTGDPT 2018)

**4. Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên**

**Khối 6:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Điểm kiểm tra** | **Hình thức** | **Yêu cầu** | **Thời gian** | **Ghi chú** |
| Kiểm thường xuyên (15 phút) HKI | Bài kiểm tra 20 câu trắc nghiệm - 15 phút - trên phần mềm Titkul | - Vocabularies about homes - villages, towns, and cities - schools - subjects - school activities.  -Use the Present Simple  - Use “and” and “or” for positive and negative statements  - Use “like + verb-ing” | Tuần 6 |  |
| Kiểm thường xuyên (15 phút) HKI | Bài kiểm tra 15 phút trắc nghiệm và tự luận trên giấy | - Vocabularies about appearance, character  - Use the Present Continuous for future use.  - Use demonstratives and objective pronouns | Tuần 12 |  |
| Kiểm thường xuyên (15 phút) HKI | Bài kiểm tra 15 phút trắc nghiệm và tự luận trên giấy | - Vocabularies about public services and the environment Community Services  - Use positive and negative imperatives  - Use definite and indefinite articles  - Use prepositions of place | Tuần 16 |  |
| Kiểm thường xuyên (Kiểm tra miệng) HKI | Vấn đáp - bài tập áp dụng | Thực hành giao tiếp, hoàn thành các nhiệm vụ trong các giờ học, làm đầy đủ các bài tập áp dụng. | HKI |  |
| Kiểm thường xuyên (15 phút) HKII | Bài kiểm tra 15 phút trắc nghiệm và tự luận trên giấy | - Vocabularies about activities in free time, a Vietnamese festival  - Use the Present Simple for future use  - Use prepositions of time | Tuần 21 |  |
| Kiểm thường xuyên (15 phút) HKII | Bài kiểm tra 15 phút trắc nghiệm và tự luận trên giấy | - Vocabularies about information about movies and famous people from movies  - Use Past Simple and adjectives | Tuần 24 |  |
| Kiểm thường xuyên (15 phút) HKII | Bài kiểm tra 15 phút trắc nghiệm và tự luận trên giấy | - Vocabularies about  Use compound sentences with “so”  Use the future Simple  -Use indefinite quantifiers | Tuần 31 |  |
| Kiểm thường xuyên (Kiểm tra miệng) HKII | Vấn đáp - bài tập áp dụng | Thực hành giao tiếp, hoàn thành các nhiệm vụ trong các giờ học, làm đầy đủ các bài tập áp dụng. | HKII |  |

* **Khối 9:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Điểm kiểm tra** | **Hình thức** | **Yêu cầu** | **Thời gian** | **Ghi chú** |
| Kiểm thường xuyên (15 phút) HKI | Bài kiểm tra 20 câu trắc nghiệm - 15 phút - trên phần mềm Titkul | - Vocabularies Unit 1 – Unit 2  - Grammar   * past simple with “Wish” * preposition of time. * Used to * Would rather * It’s time…………….. | Tuần 5 |  |
| Kiểm thường xuyên (15 phút) HKI | Bài kiểm tra 15 phút trắc nghiệm và tự luận trên giấy | - Vocabularies Unit 3 – Unit 4  - Grammar   * simple past, present perfect. * passive voice * past simple with “Wish” * adverb clauses of result. * reported speech. | Tuần 13 |  |
| Kiểm thường xuyên (Kiểm tra miệng) HKII | Vấn đáp - bài tập áp dụng | Thực hành giao tiếp, hoàn thành các nhiệm vụ trong các giờ học, làm đầy đủ các bài tập áp dụng. | HKI |  |
| Kiểm thường xuyên (15 phút) HKII | Bài kiểm tra 15 phút trắc nghiệm và tự luận trên giấy | - Vocabularies Unit 5 – Unit 6  - Grammar   * adjectives and adverbs * adverb clauses of reasons. * Tag question * conditional sentences: type 1. | Tuần 21 |  |
| Kiểm thường xuyên (15 phút) HKII | Bài kiểm tra 15 phút trắc nghiệm và tự luận trên giấy | - Vocabularies Unit 7 – Unit 8  - Grammar   * adjectives and adverbs * connectives: and, but, because, or, so, therefore, however. * adjective +that clause * suggestions: Suggest+ Ving, Suggest (that) + clause * conditional sentences: type 1. | Tuần 28 |  |
| Kiểm thường xuyên (Kiểm tra miệng) HKII | Vấn đáp - bài tập áp dụng | Thực hành giao tiếp, hoàn thành các nhiệm vụ trong các giờ học, làm đầy đủ các bài tập áp dụng. | HKII |  |

1. **NHIỆM VỤ KHÁC:**
2. **Thực hiện chương trình:**

**a.** **Yêu cầu:** Dạy đúng, đủ phân phối chương trình của Bộ GD & ĐT, đảm bảo tốt các quy chế chuyên môn.

**b.** **Biện pháp**:

* Xây dựng kế hoạch giảng dạy đúng phân phối chương trình môn học của Bộ GD-ĐT theo công số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.

**c.** **Chỉ tiêu:**

* Lập và thực hiện đúng theo kế hoạch dạy học.
* Soạn giáo án chất lượng và đúng theo kế hoạch dạy học.
* Phấn đấu 85% học sinh đạt yêu cầu của bộ môn.

1. **Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy**:

**a.** **Yêu cầu**:Đổi mới nội dung, phương pháp dạy họcbộ môn có hiệu quả: việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phương pháp giảng dạy linh động và phù hợp với nội dung bài học; linh hoạt trong việc thực hiện khung phân phối chương trình.

**b.** **Biện pháp**:

* Thực hiện các phương pháp dạy học tích cực như dạy theo chủ đề, tích hợp liên môn. Đầu tư vào giáo án, xây dựng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh.
* Tổ chức cho học sinh tham gia câu lạc bộ tiếng Anh.
* Tăng cường kỹ năng nghe, nói trong tiết học với giáo viên bản ngữ.
* Hướng dẫn học sinh tham gia thi ViOlympic, Hùng biện tiếng Anh.

**c.** **Chỉ tiêu:**

* Số tiết/bài dạy học áp dụng đổi mới phương pháp, dạy học theo chủ đề: 3tiết/HK
* Số tiết dạy có ứng dụng CNTT (máy chiếu, ....): 30 tiết

1. **Đổi mới kiểm tra đánh giá:**

**a.** **Yêu cầu:**

* Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo thông tư 26/2020/TT- -BGDĐT *ngày 26 tháng 8 năm 2020* của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Thực hiện đánh giá học sinh lớp 6 theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT.

**b.** **Biện pháp**:

* Thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì đối với tất cả học sinh.
* Tổ chức kiểm tra thường xuyên bằng nhiều hình thức: vấn đáp, viết, hoàn thành nhiệm vụ... nhằm đánh giá đúng khả năng tiếp thu của từng học sinh.

**c.** **Chỉ tiêu:**

* Các bài kiểm tra cần có tỉ lệ điểm theo các mức độ: nhận biết, hiểu rõ, vận dụng và nâng cao.
* Tỷ lệ bộ môn: 85% trên trung bình.

1. **Sinh hoạt tổ chuyên môn:**

**a.** **Yêu cầu**: Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

**b.** **Biện pháp:**

* Tham gia đầy đủ các cuộc họp tổ, chú trọng việc bàn bạc và giải quyết các kiến thức mà học sinh khó tiếp thu, những kĩ năng mà các học sinh còn yếu; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, những kiến thức mới cập nhật, phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đề xuất ý kiến nhằm cải thiện chất lượng học tập của học sinh.

**c.** **Chỉ tiêu**:

* Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 lần/ tháng. (4 lần/ tháng trong thời gian dạy trực tuyến)
* Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu chuyên môn:
* Dạy tốt: 2 tiết/ HK.
* Dự giờ: 7 tiết/ HK

1. **Công tác tự bồi dưỡng:**

**a.** **Yêu cầu:** Nghiêm túc, tự giác thực hiện việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị. Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

**b.** **Biện pháp:**

* Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân đầu năm học.
* Thực hiện các chuyên đề BDTX theo kế hoạch của nhà trường.

**c.** **Chỉ tiêu:**

* Tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn quận theo kế hoạch của PGD.
* Tham dự đủ các cuộc họp tổ chuyên môn, họp hội đồng sư phạm.
* Hoàn thành chương trình BDTX theo kế hoạch của nhà trường.

1. **Công tác kiêm nhiệm: Tổ trưởng chuyên môn tổ Anh văn – Thể dục**

**Trưởng ban nữ công**

**a.** **Yêu cầu:**

* Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ.
* Xây dựng chương trình công tác của Ban nữ công.
* Các hoạt động khác như đánh giá xếp loại GV, đề xuất khen thưởng…..
* Tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chủ trương, chính sách đến các CĐV trong đơn vị.
* Tổ chức các buổi họp tổ CM trong thời gian dạy trực tuyến vào 9g sáng thứ Sáu hàng tuần để cùng nhau thảo luận nhằm trao đổi và giải quyết những khó khăn trong giảng dạy trực tuyến và thống nhất nội dung bài dạy cho tuần sau.

**b. Biện pháp**:

* Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn 2 lần/tháng, đánh giá rút kinh nghiệm các nội dung đã thực hiện, các bài dạy khó, khắc phục những tồn tại, hạn chế; cập nhật kiến thức, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy.
* tin trong dạy học và kiểm tra đánh theo định hướng phát triên năng lực học sinh.
* Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi theo hình thức trực tuyến do Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các cuộc thi lấy chứng chỉ tiếng Anh cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (TOEFL JUNIOR, KET, PET, PTE)
* Bồi dưỡng và động viên học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi Học sinh giỏi.
* Tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh khuyến khích học sinh tham gia nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các học sinh, giúp học sinh thường xuyên trau dồi các kỹ năng để tham gia các cuộc thi do PGD, SGD tổ chức.
* Thực hiện theo kế hoạch chương trình của ban nữ công đã đề ra từ đầu năm học.

**c**. **Chỉ tiêu:**

* 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
* Tổ đảm bảo ngày giờ công và qui chế chuyên môn 100%
* Thực tập sư phạm: 2 tiết/HK
* Báo cáo chuyên đề: 1 chuyên đề / HK
* Dự giờ: 14 tiết / GV/ năm
* Dạy tốt: 2 tiết /GV/ HK
* Chỉ tiêu chuyên môn tiếng Anh: 85%

1. **Hoạt động phong trào:**

**a.** **Yêu cầu**: Hoàn thành nhiệm vụ của một công đoàn viên, tích cực tham gia các phong trào của trường, của ngành, của địa phương.

**b.** **Biện pháp**:

* Tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn ngành và Công đoàn trường, địa phương phát động.
* Hoàn thành tốt các công tác được phân công.
* Tuyên truyền, vận động các tổ viên tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động do trường phát động.
* Tham gia các hoạt động ngoại khóa.

**c.** **Chỉ tiêu:**

* Tham gia 100% các phong trào thi đua.

1. **CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU**:

Danh hiệu thi đua phấn đấu: Lao động tiên tiến, Phụ nữ hai giỏi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU** |  | *Tp Thủ Đức, ngày 10 tháng 09 năm 2021*  **GIÁO VIÊN** |

**Phạm Thị Phượng Loan**