|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS CÁT LÁI**  **TỔ TOÁN- TIN- CÔNG NGHỆ**  Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hòa | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN**

**MÔN TOÁN – LỚP 6, 7**

**MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: HĐTN, HN, LỚP 6**

(Năm học: 2022- 2023)

**I. Kế hoạch dạy học**

**Phân phối chương trình**

|  |
| --- |
| Học kì I (18 tuần x 4 tiết = 72 tiết) |
| Học kì II (17 tuần x 4 tiết = 68 tiết) |

**MÔN TOÁN 6**

**SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | | **BÀI HỌC** | | **SỐ TIẾT** | **THỜI ĐIỂM** | | | **THIẾT BỊ DẠY HỌC** | **ĐỊA ĐIỂM DẠY HỌC** | **GHI CHÚ (ĐIỀU CHỈNH THEO CV 4040)** | |
| 1 | | CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN Tập hợp. Phần tử của tập hợp | | 1 | Tuần 1 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 2 | | Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên | | 1 | Lớp học |  | |
| 3 | | Luyện tập | | 1 | Lớp học |  | |
| 4 | | Luyện tập | | 1 | Lớp học |  | |
| 5 | | Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên | | 1 | Tuần 2 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 6 | | Luyện tập | | 1 | Lớp học |  | |
| 7 | | Luỹ thừa với số mũ tự nhiên | | 1 | Lớp học |  | |
| 8 | | Thứ tự thực hiện các phép tính | | 1 | Lớp học |  | |
| 9 | | Luyện tập - KTĐGTX (Viết) | | 1 | Tuần 3 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 10 | | Luyện tập | | 1 | Lớp học |  | |
| 11 | | Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng | | 1 | Lớp học |  | |
| 12 | | Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 | | 1 | Lớp học |  | |
| 13 | | Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 | | 1 | Tuần 4 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 14 | | Luyện tập | | 1 | Lớp học |  | |
| 15 | | Luyện tập | | 1 | Lớp học |  | |
| 16 | | Hoạt động thực hành và trải nghiệm | | 1 | Lớp học | Chỉ thực hiện khi làm được trực tiếp | |
| 17 | | Ước và bội | | 1 | Tuần 5 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 18 | | Luyện tập | | 1 |  | Lớp học |  | |
| 19 | | **CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều** | | **1** | Tranh ảnh, phần mềm Geogebra | Lớp học | Tạo lập được lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều: *Thực hiện khi học trực tiếp* | |
| 20 | | **Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều** | | **1** |  | Lớp học |
| 21 | | Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố | | 1 | Tuần 6 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 22 | | Luyện tập | | 1 | Lớp học |  | |
| 23 | | **Luyện tập** | | **1** | Lớp học |  | |
| 24 | | **Luyện tập** | | **1** | Lớp học |  | |
| 25 | | Luyện tập | | 1 | Tuần 7 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 26 | | Hoạt động thực hành và trải nghiệm | | 1 |  | Lớp học | Chỉ thực hiện khi làm được trực tiếp | |
| 27 | | **Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành  - Hình thang cân** | | **1** | Tranh ảnh, phần mềm Geogebra | Lớp học |  | |
| 28 | | **Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành  - Hình thang cân** | | **1** |  | Lớp học |
| 29 | | Ước chung. Ước chung lớn nhất | | 1 | Tuần 8 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 30 | | Luyện tập | | 1 | Lớp học |  | |
| 31 | | **Luyện tập -** KTĐGTX (sản phẩm) | | **1** | Lớp học |  | |
| 32 | | **Luyện tập** | | **1** | Lớp học |  | |
| 33 | | Bội chung. Bội chung nhỏ nhất | | 1 | Tuần 9 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 34 | | Luyện tập | | 1 |  | Lớp học |  | |
| 35 | | **Luyện tập** | | **1** | Tranh ảnh, phần mềm Geogebra | Lớp học |  | |
| 36 | | **Hoạt động thực hành và trải nghiệm** | | 1 |  | Lớp học | Chỉ thực hiện khi làm được trực tiếp | |
| 37 | | Thực hành | | 1 | Tuần 10 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 38 | | Bài tập cuối chương 1 | | 1 |  | Lớp học |  | |
| 39 | | **Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn** | | **1** | Tranh ảnh, phần mềm Geogebra | Lớp học |  | |
| 40 | | **Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn** | | **1** |  | Lớp học |
| 41 | | Ôn tập cuối chương 1 | | 1 | Tuần 11 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 42 | | LT chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn | | 1 | Tranh ảnh | Lớp học |  | |
| 43 | | Kiểm tra giữa HK1 (Dự kiến) | | 2 |  | Lớp học |  | |
| 44 | |  | Lớp học |  | |
| 45 | | CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN  Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên | | 1 | Tuần 12 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 46 | | Thứ tự trong tập hợp số nguyên | | 1 | Lớp học |  | |
| 47 | | ***Thực hành -*** KTĐGTX (thực hành) | | 1 | Lớp học |  | |
| 48 | | ***Bài tập cuối chương 3*** | | ***1*** | Lớp học |  | |
| 49 | | Luyện tập | | 1 | Tuần 13 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 50 | | Phép cộng và phép trừ hai số nguyên | | 1 | Lớp học |  | |
| 51 | | ***Bài tập cuối chương 3*** | | 1 | Lớp học |  | |
| 52 | | ***Ôn tập chương 3*** | | ***1*** | Lớp học |  | |
| 53 | | Luyện tập ***-*** KTĐGTX | | 1 | Tuần 14 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 54 | | Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên | | 1 | Lớp học |  | |
| 55 | | ***Chương 4 Thống kê   Thu Thập và phân loại dữ liệu*** | | 1 | Lớp học |  | |
| 56 | | ***Biểu diễn dữ liệu trên bảng*** | | ***1*** | Lớp học |  | |
| 57 | | Luyện tập | | 1 | Tuần 15 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 58 | | Luyện tập | | 1 | Lớp học |  | |
| 59 | | Luyện tập | | 1 | Lớp học |  | |
| 60 | | ***Luyện tập*** | | ***1*** | Lớp học |  | |
| 61 | | Thực hành | | 1 | Tuần 16 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 62 | | Ôn tập chương 2 | | 1 | Lớp học |  | |
| 63 | | ***Biểu đồ tranh*** | | ***1*** | Lớp học |  | |
| 64 | | ***Luyện tập*** | | ***1*** | Lớp học |  | |
| 65 | | ***Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép*** | | ***1*** | Tuần 17 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 66 | | ***Luyện tập*** | | ***1*** | Lớp học |  | |
| 67 | | ***Luyện tập*** | | ***1*** | Lớp học |  | |
| 68 | | ***Bài tập cuối chương 4*** | | ***1*** | Lớp học |  | |
| 69 | | **Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương** | | **2** | Tuần 18 | | |  | Lớp học |  | |
| 70 | |  | Lớp học |  | |
| 71 | | **KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (Dự kiến)** | | **2** | **KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (Dự kiến)** | Lớp học |  | |
| 72 | | Lớp học |  | |
| 73 | | CHƯƠNG 5: PHÂN SỐ Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên | | 1 | Tuần 19 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT | Lớp học |  | |
| 74 | | Tính chất cơ bản của phân số | | 1 | Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập | Lớp học |  | |
| 75 | | **CHƯƠNG 7: TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN Hình có trục đối xứng** | | **1** |  | Lớp học |  | |
| 76 | | **Luyện tập** | | **1** |  | Lớp học |  | |
| 77 | | Luyện tập | | 1 | Tuần 20 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT | Lớp học |  | |
| 78 | | So sánh phân số | | 1 | Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập | Lớp học |  | |
| 79 | | **Hình có tâm đối xứng** | | **1** |  | Lớp học |  | |
| 80 | | **Luyện tập** | | **1** |  | Lớp học |  | |
| 81 | | Luyện tập | | 1 | Tuần 21 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT | Lớp học |  | |
| 82 | | Phép cộng và phép trừ phân số | | 1 | Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập | Lớp học |  | |
| 83 | | **Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên** | | **1** |  | Lớp học |  | |
| 84 | | **Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên** | | **1** |  | Lớp học |  | |
| 85 | | Luyện tập | | 1 | Tuần 22 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT | Lớp học |  | |
| 86 | | Luyện tập | | 1 | Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập | Lớp học |  | |
| 87 | | **Hoạt động thực hành và trải nghiệm Ôn tập chương 7** | | **2** |  | Lớp học |  | |
| 88 | |  | Lớp học |  | |
| 89 | | Phép nhân và phép chia phân số | | 1 | Tuần 23 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 90 | | Luyện tập | | 1 | bảng, bút lông, tranh ảnh. | Lớp học |  | |
| 91 | | **CHƯƠNG 8: CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN Điểm. Đường thẳng** | | **1** | Thước thẳng, phần mềm geogebra | Lớp học |  | |
| 92 | | **Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hang** | | **1** |  | Lớp học |  | |
| 93 | | Giá trị phân số của một số | | 1 | Tuần 24 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 94 | | Hỗn số | | 1 | Tranh ảnh, bảng, bút lông. | Lớp học |  | |
| 95 | | **Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia** | | **1** | Thước thẳng, phần mềm geogebra | Lớp học |  | |
| 96 | | **Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng** | | **1** |  | Lớp học |  | |
| 97 | | Luyện tập | | 1 | Tuần 25 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 98 | | Thực hành | | 1 | Tranh ảnh, bảng, bút lông. | Lớp học |  | |
| 99 | | **Trung điểm của đoạn thẳng** | | **1** | Thước thẳng, phần mềm geogebra | Lớp học |  | |
| 100 | | **Luyện tập** | | **1** | Lớp học |  | |
| 101 | | Bài tập cuối chương 5 | | **2** | Tuần 26 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 102 | | Tranh ảnh, bảng, bút lông. | Lớp học |  | |
| 103 | | **Góc** | | 1 | Thước thẳng, phần mềm geogebra | Lớp học |  | |
| 104 | | **Luyện tập** | | **1** | Lớp học |  | |
| 105 | | Ôn tập | | 1 | Tuần 27 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 106 | | Ôn tập | | 2 | Tranh ảnh, bảng, bút lông. | Lớp học |  | |
| 107 | | Thước thẳng, phần mềm geogebra | Lớp học |  | |
| 108 | | Kiểm tra giữa HK2 (dự kiến) | | 1 |  | Lớp học |  | |
| 109 | | CHƯƠNG 6: SỐ THẬP PHÂN Số thập phân | | 1 | Tuần 28 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 110 | | Các phép tính với số thập phân | | 1 | Tranh ảnh, bảng, bút lông. | Lớp học |  | |
| 111 | | **Số đo góc. Các góc đặc biệt** | | **1** | Thước thẳng, phần mềm geogebra | Lớp học |  | |
| 112 | | **Luyện tập** | | **1** | Lớp học |  | |
| 113 | | Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả | | 1 | Tuần 29 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 114 | | Luyện tập - KTĐGTX (Viết) | | 1 | Tranh ảnh, bảng, bút lông. | Lớp học |  | |
| 115 | | **Thực hành** | | **1** | Thước thẳng, phần mềm geogebra | Lớp học |  | |
| 116 | | **Thực hành** | | **1** | Lớp học |  | |
| 117 | | Tỉ số và tỉ số phần trăm | | 1 | Tuần 30 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 118 | | Luyện tập | | 1 | Tranh ảnh, bảng, bút lông. | Lớp học |  | |
| 119 | | **Bài tập cuối chương 8** | | **1** | Thước thẳng, phần mềm geogebra | Lớp học |  | |
| 120 | | **Bài tập cuối chương 8** | | **1** | Lớp học |  | |
| 121 | | Bài toán về tỉ số phần trăm | | 2 | Tuần 31 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 122 | | Luyện tập | | Tranh ảnh, bảng, bút lông. | Lớp học |  | |
| 123 | | ***Chương 9 Xác xuất thống kê  Phép thử nghiệm sự kiện*** | | **1** | Thước thẳng, phần mềm geogebra | Lớp học |  | |
| 124 | | ***Luyện tập*** | | **1** | Lớp học |  | |
| 125 | | ***Luyện tập*** | | ***1*** | Tuần 32 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 126 | | ***Luyện tập*** | | ***1*** | Tranh ảnh, bảng, bút lông. | Lớp học |  | |
| 127 | | ***Xác suất thực nghiệm*** | | **1** | Thước thẳng, phần mềm geogebra | Lớp học |  | |
| 128 | | ***Luyện tập*** | | **1** | Lớp học |  | |
| 129 | | Thực hành trải nghiệm | | ***1*** | Tuần 33 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 130 | | Bài tập cuối chương 6 | | ***1*** | Tranh ảnh, bảng, bút lông. | Lớp học |  | |
| 131 | | ***Thực hành trải nghiệm -*** KTĐGTX (thực hành) | | **1** | Thước thẳng, phần mềm geogebra | Lớp học |  | |
| 132 | | ***Ôn tập chương 9*** | | **1** | Lớp học |  | |
| 133 | | **Bài tập cuối chương 6** | | **1** | Tuần 34 | | | KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT | Lớp học |  | |
| 134 | | **Bài tập cuối chương 6** | | **1** | Tranh ảnh, bảng, bút lông. | Lớp học |  | |
| 135 | | ***Ôn tập*** | | ***1*** | Thước thẳng, phần mềm geogebra | Lớp học |  | |
| 136 | | ***Ôn tập*** | | ***1*** | Lớp học |  | |
| 137 | | **Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Khám phá dụng cụ đo góc và thực hành đo góc trên mặt đất.  Sử dụng phần mềm GeoGebra Classic 5 để vẽ các hình hình học cơ bản** | | **2** | Tuần 35 | | |  | Lớp học |  | |
| 138 | | Phần mềm Geogebra | Lớp học | Chỉ thực hiện khi học trực tiếp và nhà trường có máy tính cùng phần mềm. | |
| 139 | | **KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (Dự kiến)** | | **2** |  | Lớp học |  | |
| 140 | | Lớp học |  | |
| **Phân phối chương trình**  **MÔN TOÁN 7**  **SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO** | | | | | | | | | | | |
| Học kì I (18 tuần x 4 tiết = 72 tiết) | | | | | | | | | | | |
| Học kì II (17 tuần x 4 tiết = 68 tiết) | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | | | |  |
| **HỌC KÌ I** | | | | | | | | | | | |
| **Tuần** | **Tiết** | | **Đại số** | | | **Tiết** | **Hình học** | | | | **Ghi chú** |
| 1 | 1 | | Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ (mục 1) | | | 1 | Bài 1: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương | | | |  |
| 2 | | Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ (mục 2) | | | 2 | Bài 1: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương | | | |  |
| 2 | 3 | | Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ | | | 3 | Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương | | | |  |
| 4 | | Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ | | | 4 | Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương | | | |  |
| 3 | 5 | | Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ | | | 5 | Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác | | | |  |
| 6 | | Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ | | | 6 | Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác | | | |  |
| 4 | 7 | | Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ | | | 7 | Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác | | | |  |
| 8 | | Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ | | | 8 | Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác | | | |  |
| 5 | 9 | | Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế. | | | 9 | Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác | | | |  |
| 10 | | Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế. | | | 10 | Bài tập cuối chương III | | | |  |
| 6 | 11 | | Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế. | | |  |  | | | |  |
| 12 | | Bài tập cuối chương I | | |  |  | | | |  |
| 13 | | Bài tập cuối chương I | | | 11 | Bài tập cuối chương III | | | |  |
| 7 | 14 | | Bài tập cuối chương I | | |  |  | | | |  |
| 15 | | Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học | | |  |  | | | |  |
| 16 | | Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học | | | 12 | Ôn tập giữa học kì I | | | |  |
| 8 | 17 | | Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học | | |  |  | | | |  |
| 18 | | Ôn tập giữa học kì I | | |  |  | | | |  |
| 19 | | Ôn tập giữa học kì I | | | 13 | Ôn tập giữa học kì I | | | |  |
| 9 | 20 | | **KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I** | | | 14 | **KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I** | | | |  |
| 21 | | Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực | | | 15 | Bài 1: Các góc ở vị trí đặc biệt | | | |  |
| 10 | 22 | | Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực | | | 16 | Bài 1: Các góc ở vị trí đặc biệt | | | |  |
| 23 | | Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực | | | 17 | Bài 2: Tia phân giác | | | |  |
| 11 | 24 | | Bài 3: Làm tròn và ước lượng kết quả. | | | 18 | Bài 2: Tia phân giác | | | |  |
| 25 | | Bài 3: Làm tròn và ước lượng kết quả. | | | 19 | Bài 2: Tia phân giác | | | |  |
| 12 | 26 | | Bài tập cuối chương II | | | 20 | Bài 3: Hai đường thẳng song song | | | |  |
| 27 | | Bài tập cuối chương II | | | 21 | Bài 3: Hai đường thẳng song song | | | |  |
| 13 | 28 | | Bài tập cuối chương II | | | 22 | Bài 3: Hai đường thẳng song song | | | |  |
| 29 | | Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu | | | 23 | Bài 4: Định lí và chứng minh định lí | | | |  |
| 14 | 30 | | Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu | | |  |  | | | |  |
| 31 | | Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn | | |  |  | | | |  |
| 32 | | Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn | | | 24 | Bài 4: Định lí và chứng minh định lí | | | |  |
| 15 | 33 | | Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn | | |  |  | | | |  |
| 34 | | Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng | | |  |  | | | |  |
| 35 | | Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng | | | 25 | Bài tập cuối chương IV | | | |  |
| 16 | 36 | | Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng | | |  |  | | | |  |
| 37 | | Bài tập cuối chương V | | |  |  | | | |  |
| 38 | | Bài tập cuối chương V | | | 26 | Ôn tập học kì I (phần hình học) | | | |  |
| 17 | 39 | | Ôn tập học kì I (phần đại số) | | |  |  | | | |  |
| 40 | | Ôn tập học kì I (phần đại số) | | |  |  | | | |  |
| 41 | | Ôn tập học kì I (phần Thống kê và xác suất) | | | 27 | Ôn tập học kì I (phần hình học) | | | |  |
| 18 | 42 | | **KIỂM TRA HỌC KÌ I** | | | 28 | **KIỂM TRA HỌC KÌ I** | | | |  |
| 43 | | Trả bài kiểm tra học kì I | | | 29 | Trả bài kiểm tra học kì I | | | |  |
| Tuần dự trữ: Tổ chức các tiết học HĐTHTN  Chủ đề: Thực hành tính tiền điện. (1 tiết) Chủ đề: Các bài toán về đo đạc và gấp hình (1 tiết) Chủ đề: Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm Geogebra (2 tiết) | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | | | |  |
| **HỌC KÌ II** | | | | | | | | | | | |
| **Tuần** | **Tiết** | | **Đại số** | | | **Tiết** | **Hình học** | | | | **Ghi chú** |
| 19 | 44 | | Bài 1: Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau | | | 30 | Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác | | | |  |
| 45 | | Bài 1: Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau | | | 31 | Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác | | | |  |
| 20 | 46 | | Bài 1: Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau | | | 32 | Bài 2: Tam giác bằng nhau | | | |  |
| 47 | | Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận | | | 33 | Bài 2: Tam giác bằng nhau | | | |  |
| 21 | 48 | | Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận | | | 34 | Bài 2: Tam giác bằng nhau | | | |  |
| 49 | | Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận | | | 35 | Bài 2: Tam giác bằng nhau | | | |  |
| 22 | 50 | | Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch | | | 36 | Bài 2: Tam giác bằng nhau | | | |  |
| 51 | | Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch | | | 37 | Bài 2: Tam giác bằng nhau | | | |  |
| 23 | 52 | | Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch | | | 38 | Bài 3: Tam giác cân | | | |  |
| 53 | | Bài tập cuối chương VI | | | 39 | Bài 3: Tam giác cân | | | |  |
| 24 | 54 | | Bài tập cuối chương VI | | | 40 | Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên | | | |  |
| 55 | | Bài 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số | | | 41 | Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên | | | |  |
| 25 | 56 | | Bài 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số | | |  |  | | | |  |
| 57 | | Bài 2: Đa thức một biến | | |  |  | | | |  |
| 58 | | Bài 2: Đa thức một biến | | | 42 | Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng | | | |  |
| 26 | 59 | | Bài 2: Đa thức một biến | | |  |  | | | |  |
| 60 | | Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến | | |  |  | | | |  |
| 61 | | Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến | | | 43 | Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng | | | |  |
| 27 | 62 | | Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến | | |  |  | | | |  |
| 63 | | Ôn tập giữa học kì II | | |  |  | | | |  |
| 64 | | Ôn tập giữa học kì II | | | 44 | Ôn tập giữa học kì II | | | |  |
| 28 | 65 | | **KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II** | | | 45 | **KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II** | | | |  |
| 66 | | Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến | | | 46 | Bài 6. Tính chất ba đường trung trực của tam giác | | | |  |
| 29 | 67 | | Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến | | | 47 | Bài 6. Tính chất ba đường trung trực của tam giác | | | |  |
| 68 | | Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến | | | 48 | Bài 7. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác | | | |  |
| 30 | 69 | | Bài tập cuối chương VII | | | 49 | Bài 7. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác | | | |  |
| 70 | | Bài tập cuối chương VII | | | 50 | Bài 8. Tính chất ba đường cao của tam giác | | | |  |
| 31 | 71 | | Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên | | | 51 | Bài 8. Tính chất ba đường cao của tam giác | | | |  |
| 72 | | Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên | | | 52 | Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác | | | |  |
| 32 | 73 | | Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên | | | 53 | Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác | | | |  |
| 74 | | Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên | | | 54 | Bài tập cuối chương VIII | | | |  |
| 33 | 75 | | Bài tập cuối chương IX | | | 55 | Bài tập cuối chương VIII | | | |  |
| 76 | | Bài tập cuối chương IX | | | 56 | Bài tập cuối chương VIII | | | |  |
| 34 | 77 | | Ôn tập học kì II (phần đại số) | | |  |  | | | |  |
| 78 | | Ôn tập học kì II (phần đại số) | | |  |  | | | |  |
| 79 | | Ôn tập học kì II (phần Thống kê và xác suất) | | | 57 | Ôn tập học kì I (phần hình học) | | | |  |
| 35 | 80 | | **KIỂM TRA HỌC KÌ II** | | | 58 | **KIỂM TRA HỌC KÌ II** | | | |  |
| 81 | | Trả bài kiểm tra học kì II | | | 59 | Trả bài kiểm tra học kì II | | | |  |
| Tuần dự trữ: Tổ chức các tiết học HĐTHTN  Chủ đề: Đại lượng tỉ lệ trong thực tế. (1 tiết) Chủ đề: Làm dàn hoa tam giác để trang trí lớp học (2 tiết) Chủ đề: Nhảy theo xúc xắc (1 tiết)  **Phụ lục III KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN** (Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)  **KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: HĐTNB, HN, LỚP 6 (Năm học 2022- 2023)**  **Cả năm: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết;**  **Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết; Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết**  **I. Kế hoạch dạy học**  **1. Phân phối chương trình**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Bài học**  **(1)** | | | **Số tiết**  **(2)** | **Tiết PPCT** | **Thời điểm**  **(3)** | **Thiết bị dạy học**  **(4)** | **Địa điểm dạy học**  **(5)** | | 1 | **Tên chủ đề** | **Hoạt động** | **Tên bài** |  |  | **Tuần 1** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | **Chủ đề 1:**  **Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới** | SHDC | Chào mừng năm học mới | 1 | 1 | | HĐGD | NV1: Khám phá trường THCS của em  NV2: Tìm hiểu bản thân | 1 | 2 | | SHL | Xây dựng tổ chức lớp | 1 | 3 | | SHDC | Tìm hiểu về truyền thống nhà trường | 1 | 4 | **Tuần 2** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV3: Điều chỉnh thái độ, cảm xúc của bản thân  NV4: Rèn luyện để tự tin bước vào tuổi mới lớn  NV5: Rèn luyện sự tập trung trong học tập | 1 | 5 | | SHL | Tìm hiểu nhiệm vụ chính của năm học | 1 | 6 | | SHDC | Tham gia xây dựng văn hoá trường học | SHDC | 7 | **Tuần 3** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV6: Dành thời gian cho sở thích của em  NV7: Rèn luyện để thích ứng với sự thay đổi  NV8: Giúp bạn hòa đồng với môi trường học tập mới | HĐGD | 8 | | SHL | Thực hiện nội qui học tập lớp học. | SHL | 9 | | SHDC | Hát những bài hát truyền thống về nhà trường | 1 | 10 | **Tuần 4** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV9: Tự tin vào bản thân  NV10: Thể hiện hình ảnh của bản thân  NV11: Đánh giá | 1 | 11 | | SHL | Thực hiện nội qui trường, lớp | 1 | 12 | | 2 | **Chủ đề 2 Chăm sóc cuộc sống cá nhân** | SHDC | Tìm hiểu phương pháp học tập hiệu quả | 1 | 13 | **Tuần 5** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV1: Chăm sóc sức khỏe qua việc thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày  NV2: Tìm hiểu tư thế đi, đứng, ngồi đúng  NV3: Sắp xếp không gian học tập, sinh hoạt | 1 | 14 | | SHL | Vệ sinh, sắp xếp các góc của lớp học | 1 | 15 | | SHDC | Lan toả giá trị yêu thương | 1 | 16 | **Tuần 6** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV4: Kiểm soát nóng giận  NV5: Tạo niềm vui và sự thư giãn  NV6: Kiểm soát lo lắng | 1 | 17 | | SHL | Hát ca ngợi Phụ nữ | 1 | 18 | | SHDC | Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam | 1 | 19 | **Tuần 7** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV7: Suy nghĩ tích cực để kiểm soát cảm xúc  NV8: Sáng tạo chiếc lọ thần kì  NV9: Chiến thắng bản thân | 1 | 20 | | SHL | Làm quà tăng mẹ tặng cô | 1 | 21 | | SHDC | Tổ chức diễn đàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường học | 1 | 22 | **Tuần 8** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV10: Xử lí tình huống kiểm soát nóng giận và lo lắng  NV11: Tự đánh giá | 1 | 23 | | SHL | Thực hành phòng chống tai nạn thương tích trong trường học | 1 | 24 | | 3 | **Chủ đề 3 Xây dựng tình bạn, tình thầy trò** | SHDC | Thi đua “Dạy tốt, học tốt” | 1 | 25 | **Tuần 9** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV1: Khám phá cách thiết lập và mở rộng quan hệ bạn bè  NV2: Tìm hiểu các cách thiết lập mối quan hệ với thầy cô  NV3: Tìm hiểu các bước giải quyết vấn đề trong mối quan hệ với bạn bè | 1 | 26 | | SHL | KIỂM TRA GIỮA KÌ | 1 | 27 | | SHDC | Kỉ niệm ngày Pháp Luật Việt Nam | 1 | 28 | **Tuần 10** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV4: Giữ gìn mối quan hệ với bạn bè, thầy cô  NV5: Phát triển kĩ năng tạo thiện cảm trong giao tiếp | 1 | 29 | | SHL | Thảo luận: Sống có đạo đức và sống theo pháp luật | 1 | 30 | | SHDC | Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam | 1 | 31 | **Tuần 11** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV6: Xác định một số vấn đề thường xảy ra trong mối quan hệ của em ở trường  NV7: Giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ bạn bè  NV8: Ứng xử đúng mực với thầy cô | 1 | 32 | | SHL | Tri ân thầy cô | 1 | 33 | | SHDC | Phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội | 1 | 34 | **Tuần 12** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV9: Sưu tầm danh ngôn về tình bạn, tình thầy trò  NV10: Xây dựng sổ tay giao tiếp của lớp  NV11: Tự đánh giá | 1 | 35 | | SHL | Chung tay đẩy lùi tệ nạn XH | 1 | 36 | | 4 | **Chủ đề 4: Nuôi dưỡng quan hệ gia đình** | SHDC | Giáo dục truyền thống gia đình | 1 | 37 | **Tuần 13** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV1: Giới thiệu gia đình em  NV2: Tìm hiểu cách nuôi dưỡng các mối quan hệ trong gia đình | 1 | 38 | | SHL | Yêu gia đình của em | 1 | 39 | | SHDC | Bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo | 1 | 40 | **Tuần 14** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV3: Thực hiện những việc làm chăm sóc gia đình thường xuyên  NV4: Chia sẻ khó khăn cùng bố mẹ, người thân  NV5: Quan tâm đến sở thích của người thân | 1 | 41 | | SHL | Quan tâm đến “chú bộ đội” của gia đình | 1 | 42 | | SHDC | Giữ gìn truyền thống văn hoá địa phương | 1 | 43 | **Tuần 15** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV6: Xác định vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình và cách giải quyết  NV7: Tạo bầu không khí gia đình vui vẻ | 1 | 44 | | SHL | Xây dưng gia đình văn hóa | 1 | 45 | | SHDC | Tự hào về quân đội nhân dân Việt Nam | 1 | 46 | **Tuần 16** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV8: Vẽ gia đình mơ ước của em  NV9: Tự đánh giá | 1 | 47 | | SHL | Tự hào về gia đình của em | 1 | 48 | | 4 | **Chủ đề 5: Kiểm soát chi tiêu** | SHDC | Vui xuân ấm no | 1 | 49 | **Tuần 17** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học, | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV1: Xác định các khoản tiền của em  NV2: Chỉ ra những lí do xác định khoản chi ưu tiên của em  NV3: Xác định cái mình cần và cái mình muốn | 1 | 50 | | SHL | Trang trí lớp đón Tết | 1 | 51 | | SHDC | Sơ kết học kì I | 1 | 52 | **Tuần 18** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV4: Xác định khoản chi ưu tiên  NV5: Quyết định khoản chi ưu tiên  NV6: Tự đánh giá | 1 | 53 | | SHL | Sơ kết của lớp | 1 | 54 | | 6 | **Chủ đề 6: Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện** | SHDC | Tổ chức hoạt động tập thể | 1 | 55 | **Tuần 19** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV1: Xác định không gian công cộng  NV2: Tìm hiểu quy tắc ứng xử nơi công cộng | 1 | 56 | | SHL | Sơ kết tuần | 1 | 57 | | SHDC | Chào năm mới | 1 | 58 | **Tuần 20** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV3: Thực hành nói, cười đủ nghe nơi công cộng  NV4: Xếp hàng trật tự nơi công cộng  NV5: Lựa chọn trang phục phù hợp nơi công cộng | 1 | 59 | | SHL | Ứng xử văn minh khi tham gia lễ hội | 1 | 60 | | SHDC | Văn nghệ Mừng Đảng, mừng xuân | 1 | 61 | **Tuần 21** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV6: Giữ gìn cảnh quan thiên nhiên  NV7: Giúp đỡ và chia sẻ với mọi người  NV8: Ứng xử trước hành vi thiếu văn minh | 1 | 62 | | SHL | Hát mừng Đảng, mừng xuân | 1 | 63 | | SHDC | Thực hiện tuần lễ xanh-sạch-đẹp | 1 | 64 | **Tuần 22** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | - Nhiệm vụ 8: Thể hiện thái độ trước hành vi thiếu văn minh  - Nhiệm vụ 9: Tuyên truyền, vận động ngưòi thân, bạn bè ứng xử văn minh noi công cộng. | 1 | 65 | | SHL | Vẽ tranh chủ đề: Mừng Đảng, mừng Xuân. | 1 | 66 | | 7 | **Chủ đề 7: Tìm hiểu nghề truyền thống Việt Nam** | SHDC | Tham gia lao động vệ sinh trường, lớp | 1 | 67 | **Tuần 23** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV1: Kể tên các làng nghề truyền thống ở Việt Nam và sản phẩm tiêu biểu  NV2: Tìm hiểu hoạt động đặc trưng và lưu ý an toàn khi làm nghề truyền thống | 1 | 68 | | SHL | Sắp xếp lớp học gọn gàng | 1 | 67 | | SHDC | Phát triển nghề truyền thống trong Hội nhập quốc tế. | 1 | 70 | **Tuần 24** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV3: Phỏng vấn nghệ nhân  NV4: Rèn luyện những phẩm chất năng lực cuả người làm | 1 | 71 | | SHL | Hạnh phúc được làm nghề truyền thống | 1 | 72 | | SHDC | Tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ | 1 | 73 | **Tuần 25** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV5: Thực hiện trách nhiệm giữ gìn các làng nghề truyền thống  NV6: Sáng tạo sản phẩm | 1 | 74 | | SHL | Giới thiệu người phụ nữ đảm đang của làng nghề | 1 | 75 | | SHDC | Tiến bước lên Đoàn | 1 | 76 | **Tuần 26** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV7: Tuyên truyền quảng bá nghề truyền thống  NV8: Tự đánh giá | 1 | 77 | | SHL | Chia sẻ trách nhiệm | 1 | 78 | | 8 | **Chủ đề 8**  **Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu** | SHDC | Hát về hòa bình thế giới | 1 | 79 | **Tuần 27** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV1: Tìm hiểu về một số thiên tai  NV2: Tìm hiểu tác động của biến đôi khí hậu | 1 | 80 | | SHL | Thảo luận: cuộc sống quanh ta | 1 | 81 | | SHDC | Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường | 1 | 82 | **Tuần 28** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV3: Tự bảo vệ khi có bão  NV4: Tự bảo vệ trước lũ lụt  NV5: Tự bảo vệ khi sạt lở đất | 1 | 83 | | SHL | Nâng cao ý thức tự bảo vệ | 1 | 84 | | SHDC | Tổng vệ sinh toàn trường | 1 | 85 | **Tuần 29** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV6: Phòng chống dịch bệnh sau thiên tai  NV7: Thực hiện những việc làm giảm thiểu biến đổi khí hậu | 1 | 86 | | SHL | Sắp xếp lại lớp học | 1 | 87 | | SHDC | Tuyên truyền giảm thiểu biến đổi khí hậu | 1 | 88 | **Tuần 30** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV8: Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè “Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu”.  NV9: Tự dánh giá | 1 | 89 | | SHL | Chăm sóc vườn trường | 1 | 90 | | 9 | **Chủ đề 9**  **Tôn trọng người lao động** | SHDC | Nói chuyện về vẻ đẹp người lao động | 1 | 91 | **Tuần 31** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV1: Kể tên một số nghề  NV2: Khám phá giá trị của nghề | 1 | 92 | | SHL | Khám phả bản thân | 1 | 93 | | SHDC | Mừng ngày thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 | 1 | 94 | **Tuần 32** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV3: Khám phá một số yếu tố ở người lao động tạo nên giá trị của nghề  NV4: Thể hiện thái độ tôn trọng người lao động | 1 | 95 | | SHL | Hát ca ngợi đất nước | 1 | 96 | | SHDC | Mừng ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh | 1 | 97 | **Tuần 33** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV5: Trân quý nghề của bố mẹ | 1 | 98 | | SHL | Tự hào là đội viên | 1 | 99 | | SHDC | Nhớ về Bác | 1 | 100 | **Tuần 34** | Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học… | Sân trường/ Lớp học | | HĐGD | NV6: Tự đánh giá | 1 | 101 | | SHL | Hát ca ngợi Bác Hồ | 1 | 102 | | 10 |  | **TỔNG KẾT NĂM HỌC** | | 3 | 103, 104, 105 | **Tuần 35** | Nội dung, đề cương tổng kết | Sân trường/ Lớp học |   (1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.  (2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.  (3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.  (4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).  **II. Nhiệm vụ khác:**  **1. Giáo viên chủ nhiệm lớp 6D**   * Thực hiện theo kế hoạch chung nhà trường. * Phụ trách toàn bộ các hoạt động học tập và ngoại khóa của lớp. * Quan tâm, giúp đỡ từng em học sinh của lớp. * Liên hệ với phụ huynh thường xuyên để phối hợp nhắc nhở HS đi học đầy đủ, đúng giờ.   **2. Giáo viên môn HĐTN HN lớp 6 và môn Toán lớp 6,7:**   * Nắm chắc chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng tiết dạy trước khi lên lớp. * Thực hiện hồ sơ chuyên môn đúng, đủ và chất lượng. Đặc biệt soạn, nghiên cứu kỹ kế hoạch dạy học trước khi lên lớp. * Tích cực đổi mới PPDH phù hợp với đối tượng học sinh, chú trọng tính hiệu quả và chất lượng của tiết dạy. * Quan tâm đến các em học yếu, có bài tập nâng cao dành cho học sinh giỏi. * Tích cực sử dụng bảng phụ và làm đồ dùng dạy học. Thường xuyên học hỏi và vận dụng các phần mềm vào việc soạn giảng giáo ánđiện tử nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy. * Ứng dụng công nghệ thông tin vào các bài dạy nhất là đối với phần hình học để học sinh năm vững kiến thức và hiểu bài hơn. * Tăng cường các loại hình kiểm tra. Chuẩn bị chi tiết nội dung kiểm tra phù hợp đối tượng được kiểm tra. Chú trọng chuẩn kiến - kỹ năng và các câu hỏi vận dụng kiến thức cũ để tìm ra kiến thức mới. * Thường xuyên đúc rút kinh nghiệm sau mỗi bài dạy, mỗi chương để từ đó đưa ra những điều chỉnh hợp lý, kịp thời về nội dung lẫn phương pháp. * Khuyến khích động viên kịp thời những em học tốt, có ý thức vươn lên trong học tập. Đồng thời phân công những em học tốt theo dõi, giúp đỡ những em học yếu, không tự giác trong học tập. * Thường xuyên học hỏi các chuyên đề, các tài liệu tham khảo nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ. * Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm lớp, phụ huynh học sinh để theo dõi việc học tập, đôn đốc và nhắc nhở các em học sinh học tập.   **3. Bồi dưỡng học sinh giỏi – Phụ đạo học sinh yếu kém**   * Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 7. Chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi thành phố Thủ Đức và Olympic Tp Hồ Chí Minh. * Lập danh sách học sinh tham gia và bồi dưỡng học sinh giỏi từ hè và tiếp tục trong năm học mới. * Xây dựng bài soạn đầy đủ, sát nội dung thi cho học sinh. * Tổ chức các câu lạc bộ học tập, phụ đạo học sinh yếu kém Tạo điều kiện cho các em học sinh đều có cơ hội học tập.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Tổ trưởng chuyên môn**  Lê Đỗ Huyền Trang |  | *TP Thủ Đức, ngày 05 tháng 09 năm 2022*  **Giáo viên**  Nguyễn Thị Thu Hòa |   **DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU**  **PHÓ HIỆU TRƯỞNG** | | | | | | | | | | | |