GIÁO ÁN DẠY THÊM TOÁN 6

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Tên bài soạn** |
| 1 | Tập hợp các số tự nhiên |
| 2 | Các phép toán trong tập hợp STN (1) |
| 3 | Các phép toán trong tập hợp STN (2) |
| 4 | Các phép toán về luỹ thừa, thứ tự thực hiện phép tính và tính chất chia hết của tổng, tích  |
| 5 | Dấu hiệu chia hết |
| 6 | Số nguyên tố, hợp số và phân tích một số ra thừa số nguyên tố |
| 7 | Ước chung, ƯCLN |
| 8 | BC, BCNN |
| 9 | Ôn tập chung về các phép toán trong tập   |
| 10 | Ôn tập chung về số nguyên tố, ƯC, ƯCLN. BC, BCNN |
| 11 | Tập hợp số nguyên |
| 12 | Phép cộng, trừ trong tập số nguyên |
| 13 | Phép nhân và phép chia hết trong tập số nguyên |
| 14 | Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên |
| 15 | Ôn tập chung về tập số nguyên |
| 16 | Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều |
| 17 | Hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông, hình thoi |
| 18 | Hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng |
| 19 | Ôn tập chung |
| 20 | Thu thập và phân loại dữ liệu |
| 21 | Biểu đồ |
| 22 | Xác suất trong các trò chơi và thí nghiệm đơn giản |
| 23 | Phân số |
| 24 | Phép cộng, phép trừ phân số |
| 25 | Phép nhân, phép chia phân số |
| 26 | Hai bài toán cơ bản về phân số |
| 27 | Ôn tập chung |
| 28 | Số thập phân và các phép toán |
| 29 | Tỉ số và tỉ số phần trămBài toán về tỉ số phần trăm |
| 30 | Ôn tập chung |
| 31 | Điểm, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, tia |
| 32 | Đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng |
| 33 | Góc, số đo góc, các góc đặc biệt |
| 34 | Ôn tập hình học phẳng |
| 35 | Ôn tập học kì I |
| 36 | Ôn tập học kì II |
|  | Làm đẹp sản phẩm |