TRƯỜNG THCS KẺ SẶT

**THÔNG TIN**

**Về chương trình “Học trên truyền hình”, lịch ôn tập và kiểm tra các môn trực tuyến trên website nhà trường**

**I. LỊCH PHÁT SÓNG**

CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”

- ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 23/3/2020 đến 28/3/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LỚP | KÊNH PHÁT SÓNG | GIỜ PHÁT SÓNG | THỨ HAI  (23/3) | THỨ BA  (24/3) | THỨ TƯ  (25/3) | THỨ NĂM  (26/3) | THỨ SÁU  (27/3) | THỨ BẢY  (28/3) |
| Lớp 6 | Kênh 2 | 8h30’ | Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn | Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn |
| Lớp 7 | Kênh 2 | 9h15’ |
| Lớp 8 | Kênh 2 | 10h00’ |
| Lớp 9 | Kênh 1 | 9h15’ |

**II. LỊCH ÔN TẬP KIỂM TRA TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE TRƯỜNG THEO ĐỀ CHUNG TOÀN HUYỆN**

**1. Khối 9: Từ ngày 23/3/2020 đến 27/3/2020:**

- Ký hiệu viết tắt: Khung giờ 1 (KG1), khung giờ 2 (KG2).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **Ca - Giờ** | **Thứ 2**  (23/3) | **Thứ 3**  (24/3) | **Thứ 5**  (26/3) | **Thứ 6**  (27/3) |
| Ca 1:  Từ 8h00’ | Toán 9  (KG1) | Ngữ văn 9  (KG2) | Toán 9  (KG1) | Ngữ văn 9  (KG2) |
| Ca 2:  Từ 14h00’ | Tiếng Anh 9  (KG1) | Toán 9  (KG2) | Tiếng Anh 9  (KG1) | Toán 9  (KG2) |
| Ca 3:  Từ 20h30’ | Ngữ văn 9  (KG1) | Tiếng Anh 9 (KG2) | Ngữ văn 9  (KG1) | Tiếng Anh 9  (KG2) |

**2. Khối 6,7,8: Từ ngày 23/3/2020 đến 28/3/2020:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **Ca - Giờ** | **Thứ 2**  (23/3) | **Thứ 3**  (24/3) | **Thứ 4**  (25/3) | **Thứ 5**  (26/3) | **Thứ 6**  (27/3) | **Thứ 7**  (28/3) |
| Ca 1:  Từ 9h30’ | Toán 6  (KG1) | Toán 7  (KG1) | Toán 8  (KG1) | Ngữ văn 6  (KG2) | Ngữ văn 7  (KG2) | Ngữ văn 8  (KG2) |
| **Thứ**  **Ca - Giờ** | **Thứ 2**  (23/3) | **Thứ 3**  (24/3) | **Thứ 4**  (25/3) | **Thứ 5**  (26/3) | **Thứ 6**  (27/3) | **Thứ 7**  (28/3) |
| Ca 2:  Từ 15h30’ | Tiếng Anh  6 (KG1) | Tiếng Anh  7 (KG1) | Tiếng Anh 8 (KG1) | Toán 6  (KG2) | Toán 7  (KG2) | Toán 8  (KG2) |
| Ca 3:  Từ 19h30’ | Ngữ văn 6  (KG1) | Ngữ văn 7  (KG1) | Ngữ văn 8  (KG1) | Tiếng Anh  6 (KG2) | Tiếng Anh 7 (KG2) | Tiếng Anh 8 (KG2) |

**III. LỊCH ÔN TẬP, KIỂM TRA 6 MÔN LỚP 9 (Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí)**

**1. Thời gian:** từ ngày 25/3/2020 (Thứ Năm)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **Khối** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** | **Thứ 7** |
| Khối 9 từ 9h15’  đến 10h15’ | Tiếng Anh | Vật lí | Địa lí | Lịch sử | Hóa học | Sinh học |

**2. Nội dung kiến thức các bài ôn tập kiểm tra trực tuyến** *(Kèm theo Kế hoạch số 100 PGD&ĐT-THCS ngày 17/3/2020 của Phòng GD&ĐT)*

**2.1. MÔN TIẾNG ANH** (Từ Tuần 1 đến tuần 35)

|  |  |
| --- | --- |
| Bài kiểm tra lần | Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 9 |
| 1 | - Thì của động từ  - Câu điều ước (Hiện tại, tương lai, “could”)  - Hiện tại hoàn thành  - Câu bị động  - Giới từ chỉ thời gian  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (so) |
| 2 | - Thì của động từ  - Câu điều ước (Hiện tại, tương lai, “could”)  - Hiện tại hoàn thành  - Câu bị động  - Giới từ chỉ thời gian.  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (so)  - Câu gián tiếp (Yêu cầu, trần thuật, câu hỏi “Yes/No”, câu hỏi “wh” |
| 3 | - Thì của động từ  - Câu điều ước (Hiện tại, tương lai, “could”)  - Hiện tại hoàn thành  - Câu bị động  - Giới từ chỉ thời gian.  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (so)  - Câu điều kiện loại 1  - Câu gián tiếp (Yêu cầu, trần thuật, câu hỏi “Yes/No”, câu hỏi “wh”  - Câu hỏi đuôi  - Danh động từ theo sau một số động từ (like, love, hate,…) |
| 4 | - Thì của động từ  - Câu điều ước (Hiện tại, tương lai, “could”)  - Hiện tại hoàn thành  - Câu bị động  - Giới từ chỉ thời gian.  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (so)  - Câu điều kiện loại 1  - Câu gián tiếp (Yêu cầu, trần thuật, câu hỏi “Yes/No”, câu hỏi “wh”  - Câu hỏi đuôi  - Danh động từ theo sau một số động từ (like, love, hate,…)  - Sử dụng tính từ, trạng từ  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (since/as/because)  - Tính từ + “that” clause  - Liên từ (and, but, because, or, so, therefore, however)  - Cụm động từ  - Câu gợi ý với “suggest” |
| 5 | - Thì của động từ  - Câu điều ước (Hiện tại, tương lai, “could”)  - Hiện tại hoàn thành  - Câu bị động  - Giới từ chỉ thời gian.  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (so)  - Câu điều kiện loại 1  - Câu gián tiếp (Yêu cầu, trần thuật, câu hỏi “Yes/No”, câu hỏi “wh”  - Câu hỏi đuôi  - Danh động từ theo sau một số động từ (like, love, hate,…)  - Sử dụng tính từ, trạng từ  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (since/as/because)  - Tính từ + “that” clause  - Liên từ (and, but, because, or, so, therefore, however)  - Cụm động từ  - Câu gợi ý với “suggest”  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (although/though/even though)  - Mệnh đề quan hệ. |
| 6 | - Thì của động từ  - Câu điều ước (Hiện tại, tương lai, “could”)  - Hiện tại hoàn thành  - Câu bị động  - Giới từ chỉ thời gian.  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (so)  - Câu điều kiện loại 1  - Câu gián tiếp (Yêu cầu, trần thuật, câu hỏi “Yes/No”, câu hỏi “wh”  - Câu hỏi đuôi  - Danh động từ theo sau một số động từ (like, love, hate,…)  - Sử dụng tính từ, trạng từ  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (since/as/because)  - Tính từ + “that” clause  - Liên từ (and, but, because, or, so, therefore, however)  - Cụm động từ  - Câu gợi ý với “suggest”  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (although/though/even though)  - Mệnh đề quan hệ  - Modal *may* and *might* (câu phỏng đoán)  - Câu điều kiện loại 2 |
| 7 | - Thì của động từ  - Câu điều ước (Hiện tại, tương lai, “could”)  - Hiện tại hoàn thành  - Câu bị động  - Giới từ chỉ thời gian.  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (so)  - Câu điều kiện loại 1  - Câu gián tiếp (Yêu cầu, trần thuật, câu hỏi “Yes/No”, câu hỏi “wh”  - Câu hỏi đuôi  - Danh động từ theo sau một số động từ (like, love, hate,…)  - Sử dụng tính từ, trạng từ  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (since/as/because)  - Tính từ + “that” clause  - Liên từ (and, but, because, or, so, therefore, however)  - Cụm động từ  - Câu gợi ý với “suggest”  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (although/though/even though)  - Mệnh đề quan hệ  - Modal *may* and *might* (câu phỏng đoán)  - Câu điều kiện loại 2 |
| 8 | - Thì của động từ  - Câu điều ước (Hiện tại, tương lai, “could”)  - Hiện tại hoàn thành  - Câu bị động  - Giới từ chỉ thời gian.  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (so)  - Câu điều kiện loại 1  - Câu gián tiếp (Yêu cầu, trần thuật, câu hỏi “Yes/No”, câu hỏi “wh”  - Câu hỏi đuôi  - Danh động từ theo sau một số động từ (like, love, hate,…)  - Sử dụng tính từ, trạng từ  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (since/as/because)  - Tính từ + “that” clause  - Liên từ (and, but, because, or, so, therefore, however)  - Cụm động từ  - Câu gợi ý với “suggest”  - Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (although/though/even though)  - Mệnh đề quan hệ  - Modal *may* and *might* (câu phỏng đoán)  - Câu điều kiện loại 2 |

**2.2. MÔN VẬT LÍ** (Từ Tuần 1 đến tuần 35)

|  |  |
| --- | --- |
| Bài kiểm tra lần | Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 9 |
| 1 | - Định luật Ôm  - Đoạn mạch mắc nối tiếp, song song, hỗn hợp  - Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào l,S,p. Công thức tính R |
| 2 | - Đoạn mạch mắc hỗn hợp  - Biến trở  - Công, công suất, định luật Jun - Len xơ |
| 3 | - Tổng hợp chương I điện học |
| 4 | - Chương II: Điện từ học |
| 5 | - Chương III: Quang học |
| 6 | Tổng hợp kiến thức |
| 7 | Tổng hợp kiến thức |
| 8 | Tổng hợp kiến thức |

**2.3. MÔN HÓA HỌC** (Từ Tuần 1 đến tuần 35)

|  |  |
| --- | --- |
| Bài kiểm tra lần | Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 9 |
| 1 | Oxit - Axit. |
| 2 | Bazơ - Muối. |
| 3 | Kim loại. |
| 4 | Phi kim - Bảng tuần hoàn. |
| 5 | Hiđrocacbon- Nhiên liệu. |
| 6 | Dẫn xuất hiđrocacbon. |
| 7 | Tổng hợp kiến thức |
| 8 | Tổng hợp kiến thức |

**2.4. MÔN SINH HỌC** (Từ Tuần 1 đến tuần 35)

|  |  |
| --- | --- |
| Bài kiểm tra lần | Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 9 |
| 1 | Chương I - Các thí nghiệm của Menđen |
| 2 | Chương II - Nhiễm sắc thể |
| 3 | Chương III - ADN và gen |
| 4 | Chương IV - Biến dị |
| 5 | Chương V - Di truyền học người |
| 6 | Chương VI - Ứng dụng di truyền học |
| 7 | Tổng hợp kiến thức |
| 8 | Tổng hợp kiến thức |

**2.5. MÔN LỊCH SỬ** (Từ Tuần 1 đến tuần 35)

|  |  |
| --- | --- |
| Bài kiểm tra lần | Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 9 |
| 1 | Học sinh ôn tập từ Bài 1 đến Bài 8 |
| 2 | Học sinh ôn tập từ Bài 9 đến Bài 13 |
| 3 | Học sinh ôn tập từ Bài 14 đến Bài 17 |
| 4 | Học sinh ôn tập từ Bài 18 đến Bài 22 |
| 5 | Học sinh ôn tập từ Bài 23 đến Bài 25 |
| 6 | Học sinh ôn tập từ Bài 26 đến Bài 28 |
| 7 | Học sinh ôn tập từ Bài 29 đến Bài 34 |
| 8 | Tổng hợp kiến thức |

**2.6. MÔN ĐỊA LÍ** (Từ Tuần 1 đến tuần 35)

|  |  |
| --- | --- |
| Bài kiểm tra lần | Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 9 |
| 1 | Địa lí dân cư |
| 2 | Địa lí các ngành kinh tế |
| 3 | Vùng kinh tế Trung du, miền núi Bắc Bộ và đồng Bằng sông Hồng |
| 4 | Vùng kinh tê Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên |
| 5 | Vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long |
| 6 | Kinh tế Biển, bảo vệ môi trường biển – đảo |
| 7 | Tổng hợp kiến thức |
| 8 | Tổng hợp kiến thức |

-------------------------------------