**TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TỔ: GDCD- KTPL Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

 **PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI 11**

**THEO HƯỚNG DẪN GIẢM TẢI, TÍCH HỢP GD MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG**

**Năm học 2022-2023.**

**HỌC KỲ 1: 18 tuần thực học+ 1 tuần dự trữ (19 tuần)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Tiết ppct** | **Tên bài dạy** | **Phân phối tiết dạy** | **HD giảm tải** | **Tích hợp Môi trường** | **Tích hợp phòng chống tham nhũng** |
| 15/9 đến 10/9/2022 | Tiết 1 | Giới thiệu môn học+ giao nhiệm vụ nhóm, tổ |  |  |  |  |
| 2Từ 12/9 đến 17/9 | Tiết 2 | Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế | - Tiết 1: Hết mục 2. | Điểm a mục 3: Nội dung thứ 2 của phát triển kinh tế: Cơ cấu kinh tế (Không dạy) | Tích hợp vào điểm a, mục 3 trong phần nội dung bài học |  |
| 3Từ 19/9 đến 24/9 | Tiết 3 | Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế | Tiết 2: Phần còn lại |  |  |  |
| 4Từ 26/9 đến 1/10 | Tiết 4 | Bài 2: Hàng hoá- Tiền tệ- Thị trường. | - Tiết 4: Mục 1. | - Điểm b mục 1: từ *“Lượng giá trị hàng* *hóa…”* đến hết mục 1.(không dạy)- Điểm a mục 2: *Bốn hình thái giá trị.* (không dạy)- Điểm c mục 2: *Quy luật lưu thông tiền tệ.* (không dạy)- Câu hỏi 6 trong phần Câu hỏi và bài tập. (không yêu cầu HS trả lời) |  |  |
| 5Từ 3/10 đến 8/10 | Tiết 5 | Bài 2: Hàng hoá- Tiền tệ- Thị trường. | - Tiết 5: Mục 2 |  |  |  |
| 6Từ 10/10 đến 15/10 | Tiết 6 | Bài 2: Hàng hoá- Tiền tệ- Thị trường. | - Tiết 6: Mục 3 |  |  |  |
| 7Từ 17/10đến 22/10 | Tiết 7 | Bài 3; Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. | - Tiết 7: Hết phần 2.- |  |  |  |
| 8Từ 24/10 đến 29/10 | Tiết 8 | Bài 3; Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. | - Tiết 8: Phần còn lại. | Câu hỏi 5 và câu hỏi 10 trong phần Câu hỏi và bài tập. (Không yêu cầu HS trả lời) |  |  |
| 9Từ 31/10 đến 5/11 | Tiết 9 | **Kiểm tra giữa học kỳ 1** |  |  |  |  |
| 10Từ 7/11 Đến 12/11 | Tiết 10 | Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. |  | - Điểm b mục 2: *Các loại cạnh tranh.* (Không dạy)- Câu hỏi 3 và 6 trong phần Câu hỏi và bài tập. (Không yêu cầu HS trả lời) | Tích hợp vào điểm b mục 3 trong phần nội dung bài học |  |
| 11Từ 14/11đến 19/11 | Tiết 11 | Bài 5: Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. |  | - Điểm b mục 2: *Vai trò của quan hệ cung – cầu.*(Không yêu cầu HS trả lời)- Câu hỏi 3 phần Câu hỏi và bài tập. . (Không yêu cầu HS trả lời) |  |  |
| 12Từ 21/11 đến 26/11 | Tiết 12 | Bài 6: Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước. | - Tiết 12: hết mục 1. |  |  |  |
| 13Từ 28/11 đến 3/12 | Tiết 13 | Bài 6: Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước. | - Tiết 13: Phần còn lại.  | - Điểm c mục 2: (Không dạy)- Câu hỏi 5, 6, 7, 8 trong phần Câu hỏi và bài tập. (Không yêu cầu HS trả lời) |  |  |
| 14Từ 5/12đến 10/12 | Tiết 14 | Bài7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước | - Tiết 14: Hết phần a (mục 1) |  |  |  |
| 15Từ 12/12 đến 17/12 | Tiết 15 | Bài7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước | - Tiết 15: Phần b,c (Mục 1) | - Mục 2: *Vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước.*(Không dạy)- Câu hỏi 9, 10 trong phần Câu hỏi và bài tập. (Không yêu cầu HS trả lời) |  |  |
| 16Từ 19/12 đến 24/12 | Tiết 16 | Bài 8: Chủ nghĩa xã hội. | - Tiết 16: Hết mục 1 | - Điểm a mục 1:*.*(Đọc thêm) |  |  |
| 17Từ 26/12 đến 31/12 | Tiết 17 | **Kiểm tra học kỳ 1** |  |  |  |  |
| 18Từ 2/1/2023 đến 7/1 | Tiết 18 | Bài 8: Chủ nghĩa xã hội. | - Tiết 17; Phần còn lại | - Điểm b mục 2: (Đọc thêm) |  |  |
| 19Từ 9/1 đến 14/1 | Tiết 19 | Giáo dục địa phương: GD phòng chống ma túy và các chất gây nghiện trong Nhà trường. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  **HỌC KỲ II: 18 tuần(17 tuần thực học+ 1 tuần dự trữ)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Tiết ppct** | **Tên bài** | **Phân phối tiết dạy** | **HD giảm tải** | **Tích hợp Môi trường** | **Tích hợp phòng chống tham nhũng** |
| 20Từ 16/1/2023Đến 21/1 |  | Nghỉ Tết nguyên đán từ 18/1 đến 26 tháng 1/ 2023 |
| 21Từ 23/1Đến 28/1 |  |
| 22Từ 30/1Đến 4/2 | Tiết 20 | Bài 9: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. | - Tiết 20; Hết mục 1 | - Điểm a mục 1: *Nguồn gốc của nhà nước. (Không phân tích)*- Điểm b mục 1: *Bản chất của nhà nước.(Đọc thêm)* |  | Tích hợp vào:  - Điểm b mục 2 “Chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; |
| 23Từ 6/2Đến 11/2 | Tiết 21 | Bài 9: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. | - Tiết 21: Hết phần c mục 2.Và dạy phần còn lại | - Điểm d mục 2: *(Đọc thêm)*- Câu hỏi 2, 5 trong phần IV: Câu hỏi và bài tập. (Không yêu cầu HS trả lời)- Câu hỏi 2, 5 trong phần IV: Câu hỏi và bài tập. (Không yêu cầu HS trả lời) |  | - Mục 3 “Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. |
| 24Từ 13/2Đến 18/2 | Tiết 22 | Bài 10: Nền dân chủ XHCN | - Tiết 23: Hết phần 1  | - Mục 1: *Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.(*Chỉ cần tập trung làm rõ: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân lao động, được thực hiện chủ yếu bằng nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.) |  |  |
| 25Từ 20/2Đến 25/2 | Tiết 23 | Bài 10: Nền dân chủ XHCN | - Tiết 24: Phần còn lại | - Điểm a mục 2:*.(Đọc thêm)*- Điểm d mục 2: Đoạn từ “ Để quyền lực hoàn toàn thuộc về nhân dân …” đến hết mục 2. (Không dạy)- Mục 3: Từ “dân chủ trực tiếp mang tính quần chúng rộng rãi nhưng lại phụ thuộc vào…” đến hết bài. (Không dạy) |  | Tích hợp vào điểm b mục 2 “Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị” |
| 26Từ 27/2Đến 4/3 | Tiết 24 | Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm. |  | - Điểm a mục 1: *Tình hình dân số ở nước ta (Đọc thêm)*- Câu hỏi 1 trong phần Câu hỏi và bài tập. (Không yêu cầu HS trả lời) | Tích hợp vào điểm a mục 1 (Không dạy vì giảm tải) |  |
| 27Từ 6/3đến 11/3 | Tiết 25 | **Kiểm tra giữa học kỳ 2** |  |  |  |  |
| 28Từ 13/3Đến 18/3 | Tiết 26 | Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm. |  |  |  |  |
| 29Từ 20/3 đến 25/3 | Tiết 27 | Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. |  | Mục 1: *Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay. (Đọc thêm)* | Tích hợp vào toàn bộ nội dung bài học |  |
| 30Từ 27/3 đến 1/4 | Tiết 28 | Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. |  |  |  |  |
| 31Từ 3 /4 đến 8/4 | Tiết 29 | Bài 13: Chính sách giáo dục- khoa học, công nghệ và văn hoá | - Tiết 30: Hết mục 1. |  |  |  |
| 32Từ 10/4đến 15/4 | Tiết 30 | Bài 13: Chính sách giáo dục- khoa học, công nghệ và văn hoá. | - Tiết 31: Hết mục 2. |  |  |  |
| 33Từ 17/4đến 22/4 | Tiết 31 | . Bài 13: Chính sách giáo dục- khoa học, công nghệ và văn hoá. | - Tiết 32 Hết mục 3. |  |  |  |
| 34Từ 24/4 đến 29/4 | Tiết 32 | Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh. |  | Mục 1: *Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh.* (Đọc thêm) |  |  |
| 35Từ 1/5 đến 6/5 | Tiết 33 | **Kiểm tra học kỳ 2** |  |  |  |  |
| 36Từ 8/5đến 13/5 | Tiết 34 | Bài 15: Chính sách đối ngoại |  |  |  |  |
| 37Từ 15/5Đến 20/5/2023 | Tiết 35 | Tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc |  |  |  | **Thư viện** |

 *Nhà Bè, ngày 10 tháng 08 năm 2022*

 **Người lập kế hoạch**

 **Võ Thị Mộng Liên**