**TRƯỜNG THCS-THPT PHAN CHÂU TRINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TỔ: GDCD, CN, MT, AN** **Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc**

**PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH**

**MÔN GDCD 6**

**Năm học 2021-2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Tiết** | **Bài** | **Tên bài** | **Điều chỉnh** |
| **1**06-12/9/2021 | 1 | 1 | Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ |  |
| **2**13-19/9/2021 | 2 | 1 | Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ |  |
| **3**20-26/9/2021 | 3 | 1 | Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ |  |
| **4**27/9-3/10/2021 | 4 | 2 | Yêu thương con người |  |
| **5**04-10/10/2021 | 5 | 2 | Yêu thương con người |  |
| **6**11-17/10/2021 | 6 | 2 | Yêu thương con người |  |
| **7**18-24/10/2021 | 7 | 3 | Siêng năng, kiên trì |  |
| **8**25-31/10/2021 | 8 | 3 | Siêng năng, kiên trì |  |
| **9**01-07/11/2021 | 9 | 3 | Siêng năng, kiên trì |  |
| **10**08-14/11/2021 | 10 |  | **Kiểm tra giữa HKI** |  |
| **11**15-21/11/2021 | 11 | 4 | Tôn trọng sự thật |  |
| **12**22-28/11/2021 | 12 | 4 | Tôn trọng sự thật |  |
| **13**29/11-05/12/2021 | 13 | 5 | Tự lập |  |
| **14**06-12/12/2021 | 14 | 5 | Tự lập |  |
| **15**13-19/12/2021 | 15 | 5 | Tự lập |  |
| **16**20-26/12/2021 | 16 | 6 | Tự nhận thức bản thân |  |
| **17**27/12-02/01/2022 | 17 | 6 | Tự nhận thức bản thân |  |
| **18**03-09/01/2022 | 18 |  | THI HKI |  |
| **19**10-16/01/2022 | 19 |  | THI HKI |  |
| **20- HKII**17-23/01/2022 | 20 | 7 | Ứng phó với tình huống nguy hiểm |  |
| **21**24-30/01/2022 | 21 | 7 | Ứng phó với tình huống nguy hiểm |  |
| **@** | **@** | **@** | **Nghỉ tết âm lịch** | **Nghỉ Tết AL: 29/01 - 06/02/2022** |
| **22**07-13/02/2022 | 22 | 7 | Ứng phó với tình huống nguy hiểm |  |
| **23**14-20/02/2022 | 23 | 8 | Tiết kiệm |  |
| **24**21-27/02/2022 | 24 | 8 | Tiết kiệm |  |
| **25**28/02-06/3/2022 | 25 | 8 | Tiết kiệm |  |
| **26**07-13/3/2022 | 26 | 9 | Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam |  |
| **27**14-20/3/2022 | 27 | 9 | Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam |  |
| **28**21-27/3/2022 | 28 |  | **Kiểm tra giữa HKII** |  |
| **29**28/3-03/4/2022 | 29 | 10 | Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam |  |
| **30**04-10/4/2022 | 30 | 10 | Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam |  |
| **31**11-17/4/2022 | 31 | 11 | Quyền cơ bản của trẻ em |  |
| **32**18-24/4/2022 | 32 | 11 | Quyền cơ bản của trẻ em |  |
| **33**25/4-01/5/2022 | 33 | 12 | Thực hiện quyền trẻ em |  |
| **34**02-08/5/2022 | 34 |  | THI HỌC KÌ II |  |
| **35**09-15/5/2022 | 35 |  | THI HỌC KÌ II |  |
| **36**16-22/5/2022 | 36 | 12 | Thực hiện quyền trẻ em |  |
| **37**23-29/5/2022 | 37 |  | TỔNG KẾT NĂM HỌC |  |