|  |
| --- |
| SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI  **TRƯỜNG THPT ĐẠI CƯỜNG ---------------------------** |

**KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN**

Năm học 2022-2023

Môn: Toán . Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Các lớp dạy: 10A2; 10D1;11A4;12A4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Lớp dạy** | **Tiết theo PPCT** | **Tên bài** | **Tên đồ dùng, thực hành, thí nghiệm** | **Địa điểm TH** | **Số lượng** |
| 1 | 11A4 | 1;2;3 | Hàm số lượng giác | compa | Lớp 11A4 | 1 |
| 1 | 12A4 | 1;2 | Khái niệm về khối đa diện | Mô hình | Lớp 12A4 | 1 |
| 2 | 12A4 | 3;4 | Khối đa diện lồi và đều | Mô hình | Lớp 12A4 | 1 |
| 3 | 12A4 | 5;6 | Thể tích khối đa diện | Mô hình | Lớp 12A4 | 1 |
| 4 | 10A2  10D1 | 16 | Hệ thức lượng trong tam giác | Compa; máy chiếu | Phòng tiếng anh | 1 |
| 4 | 12A4 | 7-8 | Thể tích khối đa diện | Mô hình | Lớp 12A4 | 1 |
| 13 | 11A4 | 14 | Hình không gian | Mô hình ; máy chiếu | Phòng máy | 1 |
| Tuần 24 | 11A4 | 14 | Vecto trong không gian | Mô hình ; máy chiếu | Phòng máy | 1 |
| 28 | 11A4 | 14 | Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng | Mô hình ; máy chiếu | Phòng máy | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Duyệt của BGH Người lập**

**Nguyễn Thị Thanh Huyền**