SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTTBC**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng  1 năm 2019*

**KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY**

**MÔN VĂN - LỚP 10** (Chương trình chuẩn)

**HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 – 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **Tiết**  **PPCT** | **Nội dung chương trình** | **Nội dung buổi 2** |
| **1**  7 –> 13/01 | 77-78  79  80 | - *Phú sông Bạch Đằng* (Trương Hán Siêu)  - Tính chuẩn xác, hấp dẫn của VB thuyết minh  - Ôn tập NLXH | **Ôn tập**: *Phú sông Bạch Đằng* |
| **2**  14 –> 20/01 | 81-83  84 | - *Đại cáo bình Ngô* (Nguyễn Trãi)  - Bài làm văn số 5 (ở nhà) | **Ôn tập**: *Đại cáo bình Ngô* |
| **3**  21 –> 27/01 | 85  86  87  88 | - *Hiền tài là nguyên khí của quốc gia* (Thân Nhân Trung)  - Khái quát lịch sử tiếng Việt  - **Đọc thêm**: *Tựa Trích diễm thi tập, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Thái sư Trần Thủ Độ*  - **Ôn tập**: Đọc hiểu văn bản | **Ôn tập**: NLVH |
| **4**  11 –> 17/2 | 89  90  91  92 | - Trả bài làm văn số 5  - Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh  - Phương pháp thuyết minh  - **Ôn tập**: Đọc hiểu văn bản | **Ôn tập:** NLVH |
| **5**  18 –> 24/2 | 93-94  95-96 | **-** *Chuyện chức phán sự đền Tản Viên* (Nguyễn Dữ)  - Bài làm văn số 6 (tại lớp) | **Ôn tập:** *Chuyện chức phán sự đền Tản Viên* |
| **6**  25/2–> 3/3 | 97-98  99-100 | - Những yêu cầu khi sử dụng tiếng Việt  - *Hồi trống Cổ Thành* (Trích hồi 28 – *Tam quốc diễn nghĩa*). | **Ôn tập**: NLXH |
| **7**  4–> 10/3 | 101  102  103-104 | - **Đọc thêm**: *Tào Tháo uống rượu luận anh hùng* (trích *Tam Quốc diễn nghĩa*)  - Trả bài làm văn số 6  - *Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ* (Trích *Chinh phụ ngâm*) | **Ôn tập:** *Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ* (trích) |
| **8**  11–> 17/3 | 105-107  108 | - Lập dàn ý bài văn nghị luận  - **Ôn tập**: Đọc hiểu văn bản | **Ôn tập**: NLVH |
| **9**  18–> 24/3 | 109  110-111  112 | - *Truyện Kiều*  - *Truyện Kiều* (tiếp theo – *Trao duyên*)  - *Truyện Kiều* (tt – ĐT: *Nỗi thương mình*) | **Ôn tập:** *Truyện Kiều* |
| **10**  25–> 31/3 | 113-114  115  116 | - *Truyện Kiều* (tt – *Chí khí anh hùng*)  - *Truyện Kiều* (tt – ĐT: *Thề nguyền*)  - **Ôn tập**: Đọc hiểu văn bản | **Ôn tập**: *Truyện Kiều* |
| **11**  01–> 7/4 | 117-119  120 | - Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật  - **Ôn tập**: Đọc hiểu văn bản | **Ôn tập**: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật |
| **12**  8–> 14/4 | 121-122  123  124 | - Văn bản văn học  - Lập luận trong văn nghị luận  - **Ôn tập**: Đọc hiểu văn bản | **Ôn tập**: NLVH |
| **13**  15–> 21/4 | 125-127  128 | - Thực hành các phép tu từ: phép điệp, phép đối  - **Ôn tập**: Đọc hiểu văn bản | **Ôn tập**: thực hành các phép tu từ |
| **14**  22 –> 28/4 | 129-130  131  132 | - Nội dung và hình thức của văn bản văn học  - Các thao tác nghị luận  - **Ôn tập** **KT HKII** | **Ôn tập KT HKII** |
| **15**  29/4 -> 5/5 | 133🡪  136 | **Ôn tập và KTHKII** | **Kiểm tra HKII các môn tại lớp** |
| **16**  6–> 12/5 | 141🡪144 | **KTHKII** |  |
| **17**  13–> 19/5 | 145🡪148 | **Sửa bài KTHKII và dạy tiếp chương trình còn lại** |  |
| **18**  21–> 26/5 | 149🡪152 | **Dạy tiếp nội dung cho hết chương trình** |  |

**Duyệt của BGH**

**Hiệu Phó chuyên môn Nhóm trưởng chuyên môn**

(đã ký) (đã ký)

**Trần Thị Huyền Trang Nguyễn Ngọc Quang Minh**

*Nơi nhận :*

* *BGH;*
* *GV trong tổ;*
* *Lưu hồ sơ.*