**ĐĂNG KÝ THI ĐUA**

**1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể:** tổ Ngoại Ngữ

**2. Danh hiệu thi đua cá nhân:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Đăng ký**  **danh hiệu thi đua** | **Ghi chú** |
| 1 | Trần Thị Tuyết Trinh | TT | tiến tiến |  |
| 2 | Hà Vũ Như Phượng | TP | tiến tiến |  |
| 3 | Lê Thúy Hằng |  | tiến tiến |  |
| 4 | Nguyễn Thị Tú Trâm |  | tiến tiến |  |
| 5 | Trần Thị Ngọc Trâm |  | tiến tiến |  |
| 6 | Hồ Thanh Thủy |  | tiến tiến |  |

**PHỤ LỤC 2**

**KẾ HOẠCH THAO GIẢNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Giáo viên thao giảng** | **Thời gian** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Thị Thương Thương | Tháng 11 |  |
| 2 | Nguyễn Đình Nguyên | Tháng 11 |  |
| 3 | Trần Lâm Ngân Vi | Tháng 3 |  |

**PHỤ LỤC 3**

**LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung, hình thức** | **Đối tượng** | **Thời gian** | **Ghi chú** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

**PHỤ LỤC 4**

**DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Tên chuyên đề** | **Người thực hiện** | **Khối** | **Nội dung**  **công việc** | **Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)** | **Ghi chú** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Phụ trách** |
| Tháng 8/2017 | Phân công giảng dạy, chuẩn bị tài liệu | TT, BGH |
| Tháng 9/2017 | Bắt đầu vào chính thức chương trình | GV trong tổ |
| Tháng 10/2017 | Kiểm tra giữa HKI | GV, BGH |
| Tháng 11/2017 | Dự giờ các tiết thao giảng | GV trong tổ |
| Tháng 12/2017 | Chuẩn bị thi HKI | GV, BGH |
| Tháng 01/2018 | Vào chương trình HKII | GV trong tổ |
| Tháng 02/2018 | Nghỉ Tết Nguyên Đán  Kiểm tra giữa HKII | GV trong tổ |
| Tháng 3/2018 | Dự giờ các tiết thao giảng | GV trong tổ |
| Tháng 4/2018 | Chuẩn bị thi HKII | GV, BGH |
| Tháng 5/2018 | Ôn thi TN THPT | GV trong tổ |
| Tháng 6/2018 | Ôn thi TN THPT | GV trong tổ |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH**

**NỘI DUNG: Dạy học, giảm tải, kiểm tra, đánh giá**

**NĂM HỌC 2018 – 2019**

**MÔN: Anh - Khối: 10**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **BÀI DẠY**  ***(Nội dung kiến thức, kỹ năng)*** | **Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học**  **(nếu có)** | **Nội dung giảm tải** | **Thời lượng dạy học** | **Nội dung kiểm tra** |
| 1 | U.1 – p.14 |  | Task 3 | không dạy |  |
| 2 | U.3 – p. 32-34 | A. Reading |  | tăng 2 tiết |  |
| 3 | U.3 – p.39 |  | Writing | không dạy |  |
| 4 | U.5 – p.54-55 | A. Reading |  | tăng 2 tiết |  |
| 5 | U.5 – p.56 |  | Speaking | không dạy Task 3 |  |
| 6 | U.15 – 156-165 |  | Cả bài | không dạy |  |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH**

**NỘI DUNG: Dạy học, giảm tải, kiểm tra, đánh giá**

NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: Anh - Khối: 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **BÀI DẠY**  ***(Nội dung kiến thức, kỹ năng)*** | **Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học**  **(nếu có)** | **Nội dung giảm tải** | **Thời lượng dạy học** | **Nội dung kiểm tra** |
| 1 | U.2 – p.24 |  | Task 2 | không dạy |  |
| 2 | U.5 |  | cả bài | không dạy |  |
| 3 | U.7 – p.86 | Writing |  | có bài mẫu |  |
| 4 | U.14 |  | cả bài | không dạy |  |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH**

**NỘI DUNG: Dạy học, giảm tải, kiểm tra, đánh giá**

**NĂM HỌC 2018 – 2019**

**MÔN: Anh - Khối: 12**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **BÀI DẠY**  ***(Nội dung kiến thức, kỹ năng)*** | **Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học**  **(nếu có)** | **Nội dung giảm tải** | **Thời lượng dạy học** | **Nội dung kiểm tra** |
| 1 | U.1 – p.12-14 | Reading |  | tăng 2 tiết |  |
| 2 | U.1 – p.15 | Speaking | gộp Task1 & 2 |  |  |
| 3 | U.2 – p.25-26 | Writing | không dạy |  |  |
| 4 | U.3 – p.32 | Task 1 | không dạy |  |  |
| 5 | U.3 – p.34-36 | Listening |  | tăng 2 tiết |  |
| 6 | U.4 – p.47 | Speaking | không dạy |  |  |
| 7 | U.7 | Cả bài | không dạy |  |  |
| 8 | U.9 | Cả bài | không dạy |  |  |
| 9 | U.14 – p.152-155 | Reading |  | tăng 2 tiết |  |
| 10 | U.16 – p.172-175 | Reading |  | tăng 2 tiết |  |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH**

**NỘI DUNG: Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học**

**NĂM HỌC 2018 – 2019**

**MÔN: Anh - KHỐI: 10, 11, 12**

* Mỗi bài, phần Reading và Listening, GV sẽ sử dụng Iphone và speaker tại lớp.
* Các giờ thao giảng sẽ sử dụng Smart Board để tiết kiệm thời gian.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HIỆU TRƯỞNG** |  | *Q.8, ngày 18 tháng 8 năm 2018*  **TỔ TRƯỞNG** |

**Trần Thị Tuyết Trinh**