|  |  |
| --- | --- |
|  UBND HUYỆN ÂN THI**TRƯỜNG TH&THCS HOÀNG HOA THÁM** Số: 17/QĐ-TH&THCS HHT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hoàng Hoa Thám, ngày 20 tháng 8 năm 2024* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v ban hành** **Kế hoạch thời gian tổ chức thực hiện**

**các môn học và hoạt động giáo dục năm học 2024 – 2025**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS HOÀNG HOA THÁM**

*Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THCS, Trường THPT và Trường phổ thông có nhiều cấp học được quy định tại Điều lệ trường THCS, trường TPHT, trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.*

*Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;*

*Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên;*

*Xét tình hình thực tế của nhà trường.*

**QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian tổ chức thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục năm học 2024 – 2025 *(có văn bản kèm theo).*

Điều 2. Trên cơ sở Kế hoạch thời gian tổ chức thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục, các tổ chuyên môn tổ chức thảo luận, xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục chi tiết cho từng khối lớp .

 Điều 3. Tổ trưởng các Tổ chuyên môn; Tổ trưởng Tổ văn phòng; các ông bà cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám căn cứ quyết định thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như Điều 3.- Lưu VT. | **HIỆU TRƯỞNG****Phạm Thị Bích Ngọc** |
| UBND HUYỆN ÂN THI**TRƯỜNG TH&THCS HOÀNG HOA THÁM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**KẾ HOẠCH**

**Thời gian tổ chức thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục**

**Năm học 2024 - 2025**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HT ngày 20 tháng 8 năm 2024*

*của Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám)*

**I. Các khối bậc THCS**

*Số tuần thực dạy trong năm học : 35 tuần; Học kì I : 18 tuần ; Học kì II : 17 tuần.*

**1. Khung chương trình các khối 6,7.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Môn học/HĐGD** | **Tổng số tiết trong năm học** | **Học kì I** | **Học kì II** |
| **Số tiết** | **Số tiết /tuần** | **Số tiết** | **Số tiết /tuần** |
| 1 | Ngữ văn | 140 | 72 | 4 | 68 | 4 |
| 2 | Toán | 140 | 72 | 4 | 68 | 4 |
| 3 | Tiếng Anh | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 4 | Giáo dục Công dân | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 5 | Lịch sử và địa lí | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 6 | Khoa học tự nhiên | 140 | 72 | 4 | 68 | 4 |
| 7 | Công nghệ | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 8 | Tin học | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 9 | GD thể chất | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| 10 | Nghệ thuật | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| Chia ra : | Âm nhạc | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| Mĩ thuật | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 11 | Hoạt động trải nghiệm, HN | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 12 | Nội dung GD của địa phương | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| **Tổng số*:*** | **1.015** | **522** | **29** | **493** | **29** |

**2. Khung chương trình khối 8.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Môn học/HĐGD** | **Tổng số tiết trong năm học** | **Học kì I** | **Học kì II** |
| **Số tiết** | **Số tiết /tuần** | **Số tiết** | **Số tiết /tuần** |
| 1 | Ngữ văn | 140 | 72 | 4 | 68 | 4 |
| 2 | Toán | 140 | 72 | 4 | 68 | 4 |
| 3 | Tiếng Anh | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 4 | Giáo dục Công dân | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 5 | Lịch sử và địa lí | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 6 | Khoa học tự nhiên | 140 | 72 | 4 | 68 | 4 |
| 7 | Công nghệ | 53 | 36 | 2 | 17 | 1 |
| 8 | Tin học | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 9 | GD thể chất | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| 10 | Nghệ thuật | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| Chia ra : | Âm nhạc | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| Mĩ thuật | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 11 | Hoạt động trải nghiệm, HN | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 12 | Nội dung GD của địa phương | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| **Tổng số*:*** | **1.033** | **540** | **30** | **493** | **29** |

**3. Khung chương trình khối 9.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Môn học/HĐGD** | **Tổng số tiết trong năm học** | **Học kì I** | **Học kì II** |
| **Số tiết** | **Số tiết /tuần** | **Số tiết** | **Số tiết /tuần** |
| 1 | Ngữ văn | 140 | 72 | 4 | 68 | 4 |
| 2 | Toán | 140 | 72 | 4 | 68 | 4 |
| 3 | Tiếng Anh | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 4 | Giáo dục Công dân | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 5 | Lịch sử và địa lí | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 6 | Khoa học tự nhiên | 140 | 72 | 4 | 68 | 4 |
| 7 | Công nghệ | 53 | 18 | 1 | 34 | 2 |
| 8 | Tin học | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 9 | GD thể chất | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| 10 | Nghệ thuật | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| Chia ra : | Âm nhạc | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| Mĩ thuật | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 11 | Hoạt động trải nghiệm, HN | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 12 | Nội dung GD của địa phương | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| **Tổng số*:*** | **1.033** | **540** | **30** | **493** | **29** |

**II. Các khối bậc TH**

*Số tuần thực dạy trong năm học : 35 tuần; Học kì I : 18 tuần ; Học kì II : 17 tuần.*

- Kế hoạch của nhà trường được xây dựng cụ thể:

+ Khối 1 + 2 + 3 tổ chức dạy 8 buổi/tuần.

+ Khối 4 + 5 tổ chức dạy 9 buổi/tuần, học cả ngày vào thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu.

- Các môn học và hoạt động giáo dục bao gồm:

+ Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo CTGDPT 2018

+ Môn học tự chọn khối 1, 2: Môn Tiếng Anh

+ Tổ chức tiết đọc thư viện thân thiện: 1 tiết/tháng

+ Hoạt động GD ngoài giờ chính khóa: GD STEM

- Số tiết cụ thể cả năm học như sau:

**1. Khối 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Môn học/HĐGD** | **Tổng số tiết trong năm học** | **Học kì I** | **Học kì II** |
| **Số tiết** | **Số tiết /tuần** | **Số tiết** | **Số tiết /tuần** |
| 1 | Tiếng Việt | 420 | 216 | 12 | 204 | 12 |
| 2 | Toán | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 3 | Đạo đức  | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 4 | TN&XH | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| 5 | GD thể chất | 70 | 70 | 2 | 34 | 2 |
| 6 | Nghệ thuật | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| Chia ra : | Âm nhạc | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| Mĩ thuật | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 7 | Hoạt động trải nghiệm, | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 8 | Tiếng Anh ( Tự chọn)  | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| 9 | Tiết đọc Thư viện | 9 | 5 | 0,25 | 4 | 0,25 |
| 10 | GD STEM | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| **Tổng số*:*** | **1024** | **561** | **29.25** | **497** | **29.25** |

**2. Khối 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Môn học/HĐGD** | **Tổng số tiết trong năm học** | **Học kì I** | **Học kì II** |
| **Số tiết** | **Số tiết /tuần** | **Số tiết** | **Số tiết /tuần** |
| 1 | Tiếng Việt | 350 | 180 | 10 | 170 | 10 |
| 2 | Toán | 175 | 90 | 5 |  85 | 5 |
| 3 | Đạo đức  | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 4 | TN&XH | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| 5 | GD thể chất | 70 | 70 | 2 | 34 | 2 |
| 6 | Nghệ thuật | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| Chia ra : | Âm nhạc | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| Mĩ thuật | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 7 | Hoạt động trải nghiệm | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 8 | Tiếng Anh ( Tự chọn)  | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| 9 | Tiết đọc Thư viện | 9 | 5 | 0,25 | 4 | 0,25 |
| 10 | GD STEM | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| **Tổng số*:*** | **1024** | **561** | **29.25** | **497** | **29.25** |

**3. Khối 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Môn học/HĐGD** | **Tổng số tiết trong năm học** | **Học kì I** | **Học kì II** |
| **Số tiết** | **Số tiết /tuần** | **Số tiết** | **Số tiết /tuần** |
| 1 | Tiếng Việt |  245 | 126 | 7 | 119 | 7 |
| 2 | Toán | 175 | 90 | 5 | 85 | 5 |
| 3 | Tiếng Anh | 140 | 72 | 4 | 68 | 4 |
| 4 | Đạo đức  | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 5 | TN&XH | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| 6 | GD thể chất | 70 | 70 | 2 | 34 | 2 |
| 7 | Tin học | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 8 | Công nghệ | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 9 | Nghệ thuật | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| Chia ra : | Âm nhạc | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| Mĩ thuật | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 10 | Hoạt động trải nghiệm, | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 11 | Tăng cường Tiếng Anh | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 12 | Tiết đọc Thư viện | 9 | 5 | 0.25 | 4 | 0.25 |
| 13 | GD STEM  | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| **Tổng số*:*** | **1094** | **563** | **31.25** | **531** | **31.25** |

**4. Khối 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Môn học/HĐGD** | **Tổng số tiết trong năm học** | **Học kì I** | **Học kì II** |
| **Số tiết** | **Số tiết /tuần** | **Số tiết** | **Số tiết /tuần** |
| 1 | Tiếng Việt | 245 | 126 | 7 | 119 | 7 |
| 2 | Toán | 175 | 90 | 5 | 85 | 5 |
| 3 | Tiếng Anh | 140 | 72 | 4 | 68 | 4 |
| 4 | Đạo đức  | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 5 | Lịch sử&Địa lí  | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| 6 | Khoa học | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| 7 | GD thể chất | 70 | 70 | 2 | 34 | 2 |
| 8 | Tin học | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 9 | Công nghệ | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 10 | Nghệ thuật | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| Chia ra : | Âm nhạc | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| Mĩ thuật | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 11 | Hoạt động trải nghiệm, | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 12 | Tăng cường Tiếng Anh | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 13 | Tiết đọc Thư viện | 9 | 5 | 0.25 | 4 | 0.25 |
| 14 | GD STEM | 64 | 30 | 2 | 34 | 2 |
| **Tổng số*:*** | **1158** | **593** | **33.25** | **565** | **33.25** |

**5. Khối 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Môn học/HĐGD** | **Tổng số tiết trong năm học** | **Học kì I** | **Học kì II** |
| **Số tiết** | **Số tiết /tuần** | **Số tiết** | **Số tiết /tuần** |
| 1 | Tiếng Việt | 245 | 126 | 7 | 119 | 7 |
| 2 | Toán | 175 | 90 | 5 | 85 | 5 |
| 3 | Tiếng Anh | 140 | 72 | 4 | 68 | 4 |
| 4 | Đạo đức  | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 5 | Lịch sử&Địa lí  | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| 6 | Khoa học | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| 7 | GD thể chất | 70 | 70 | 2 | 34 | 2 |
| 8 | Tin học | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 9 | Công nghệ | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 10 | Nghệ thuật | 70 | 36 | 2 | 34 | 2 |
| Chia ra : | Âm nhạc | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| Mĩ thuật | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 11 | Hoạt động trải nghiệm, | 105 | 54 | 3 | 51 | 3 |
| 12 | Tăng cường Tiếng Anh | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 13 | Tiết đọc Thư viện | 9 | 5 | 0.25 | 4 | 0.25 |
| 14 | GD STEM | 64 | 30 | 2 | 34 | 2 |
| **Tổng số*:*** | **1158** | **593** | **33.25** | **565** | **33.25** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***-PGD&ĐT;-Lưu./. | **TM. BAN GIÁM HIỆU****HIỆU TRƯỞNG****Phạm Thị Bích Ngọc** |