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 TDTT H.BC**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2019*

**KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY**

**MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12** (Chương trình chuẩn - KHXH)

**HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 – 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **Tiết**  **PPCT** | **Nội dung chương trình** | **Nội dung buổi 2** |
| **1**  19 –> 25/8 | 1  2 | Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau CTTG thứ hai (1945 – 1949).  Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991) – Liên bang Nga (1991 – 2000). (tiết 1) | Bài tập  (bài 1 -2) |
| **2**  26/8 –> 01/9 | 3  4 | Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991) – Liên bang Nga (1991 – 2000). (tiết 2)  Bài 3: Các nước Đông Bắc Á. | Bài tập  ( bài 2 - 3) |
| **3**  02–> 8/9 | 5  6 | Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ.(tiết 1)  Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ.(tiết 2) | Bài tập  ( bài 4) |
| **4**  9 –> 15/9 | 7  8 | Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh.  Bài 6: Nước Mĩ. | Bài tập  (bài 5 -6) |
| **5**  16 –> 22/9 | 9  10 | Bài 7: Tây Âu.  Bài 8: Nhật Bản. | Bài tập  ( bài 7 - 8) |
| **6**  23 –> 29/9 | 11  12 | Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh. (tiết 1)  Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh. (tiết 2) | Bài tập  (bài 9) |
| **7**  30/9–> 6/10 | 13  14 | Bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX*.*  Bài 11: Tổng kết Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000. | Bài tập  (bài 10 )  **Ôn tập KT giữa kỳ I** |
| **8**  7–> 13/10 | 15  16 | **Kiểm tra 1 tiết**  Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến 1925. (tiết 1) | Sửa bài kiểm tra 1 tiết |
| **9**  14–> 20/10 | 17  18 | Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến 1925. (tiết 2)  Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 đến 1930. (tiết 1) | Bài tập  (bài 12) |
| **10**  21–> 27/10 | 19  20 | Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 đến 1930. (tiết 2)  Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935. (tiết 1) | Bài tập  (bài 13) |
| **11**  28/10–>3/11 | 21  22 | Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935  (tiết 2)  Bài 15: Phong trào dân chủ 1936 – 1939. | Bài tập  (bài 14 - 15) |
| **12**  4–> 10/11 | 23  24 | Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. (tiết 1)  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. (tiết 2) | Bài tập  (bài 16) |
| **13**  11–> 17/11 | 25  26 | Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. (tiết 3)  Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2/9/1945 đến trước 19/12/1946.(tiết 1) | Bài tập  (bài 16-17) |
| **14**  18–> 24/11 | 27  28 | Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2/9/1945 đến trước 19/12/1946.(tiết 2)  Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950). (tiết 1) | Bài tập  (bài 17 -18) |
| **15**  25/11  –> 01/12 | 29  30 | Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950). (tiết 2)  Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950). (tiết 3) | Bài tập  (bài 18)  **Ôn tâp KTHKI** |
| **16**  02->8/12 | 31  32 | **Ôn tập và KT HKI** | **Kiểm tra HKI các môn tại lớp** |
| **17**  9–> 15/12 | 33  34 | **Kiểm tra HKI** |  |
| **18**  16–> 22/12 | 35  36 | **Sửa bài KT HKI**  Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953). | Bài tập  (bài 19) |
| **19**  23–> 29/12 | 37  38 | Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954). (tiết 1)  Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954). (tiết 2) | Bài tập  (bài 20) |

**Duyệt của BGH**

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

(ñaõ kyù) (ñaõ kyù)

**Trần Thị Huyền Trang Phan Thị Lâm**

*Nơi nhận :*

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