**KẾ HOẠCH KTTX – MÔN TOÁN – HK 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TUẦN** | **KHỐI** | **NỘI DUNG** |
| 1 | 23 | 10 | Dấu nhị thức- Tam thức – Giải BPT bằng cách xét dấu |
|  |  | 11 | Giới hạn dãy số |
|  |  | 12 | Nguyên hàm- tích phân |
| 2 | 25 | 10 | Phương trình đường thẳng |
|  |  | 11 | Đường thẳng vuông góc MP |
|  |  | 12 | Phương trình mặt phẳng |
| 3 | 29 | 10 | Công thức lượng giác |
|  |  | 11 | Đạo hàm |
|  |  | 12 | Số phức |
| 4 | HK2 |  | KT đánh giá quá trình học tập của hs |
|  |  |  |  |