**KẾ HOẠCH THI HK I**

**TỔ: NGỮ VĂN**

I/ NỘI DUNG ÔN TẬP

* Khối 12: từ tuần 1 đến hết tuần 16 (chú ý phần thơ)
* Khối 11: từ tuần 1 đến hết tuần 16 (chú ý phần văn xuôi)
* Khối 10: từ tuần 1 đến hết tuần 16 (chú ý phần thơ trung đại)

II/ HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬN

III/ CẤU TRÚC ĐỀ

* Khối 12: 3/2/5 thời gian 120 phút
* Khối 10 & 11: 4/6 thời gian 90 phút

IV/ PHÂN CÔNG GV RA ĐỀ

* Khối 12: cô Hằng, cô Ngân, cô V. Anh, cô Thùy, cô Trang
* Khối 11: cô Thuận, cô Vân Anh, Cô Phương, cô Thanh Thảo, thầy Khoa
* Khối 10: cô Thu, cô Thảo, thầy Trung, cô Nga, cô Thủy

V/ PHÂN CÔNG GV CHẤM THI

* Khối 12: cô Ngọc Anh, cô Hằng, cô Thu, cô Phương, cô Thùy, cô Vân Anh, cô Thuận, cô Ngân, cô Thảo, cô Trang
* Khối 11: cô Hằng, cô Phương, cô Thuận, cô Vân Anh, cô Trang, cô Thanh Thảo, cô Nga, thầy Khoa, cô Ngân
* Khối 10: cô Thu, cô Thảo, cô Thủy, cô Thùy, thầy Khoa, cô Thanh Thảo, cô Nga, thầy Trung

VI/ PHÂN CÔNG GV RÃ BÀI VỀ LỚP : CÁC NHÓM TRƯỞNG

VII/ PHÂN CÔNG GV NỘP BÀI CỦA CẢ NHÓM VỀ PHÒNG CHUYÊN MÔN : CÁC NHÓM TRƯỞNG

VIII: MA TRẬN ĐỀ

1. **KhỐI 12:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mức độ/**  **Chủ đề** | **Nhận biết** | **Đọc hiểu** | **V.D thấp** | **V.D cao** | **Tổng** |
| **I.Đọc hiểu** |  |  |  |  |  |
| Số câu  Số điểm  Tỉ lệ | 1  1  10% | 1  1  10% | 1  0,5  5% | 1  0,5  5% | 4  3  30% |
| **II. Làm văn** |  |  |  |  |  |
| 1. **NLXH** |  |  |  |  |  |
| Số câu  Số điểm  Tỉ lệ | 0,5  5% | 0,5  5% | 0,5  5% | 0,5  5% | 1  2  20% |
| 1. **NLVH** |  |  |  |  |  |
| Số câu  Số điểm  Tỉ lệ | 1.0  10% | 1.5  15% | 2.0  20% | 0.5  5% | 1  5.0  50% |
| **Tổng chung**  Số câu  Số điểm  Tỉ lệ | 2.5  25% | 3  30% | 3.0  30% | 1.5  15% | 6  10  100% |

1. **Khối 10, 11:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mức độ/**  **Chủ đề** | **Nhận biết** | **Đọc hiểu** | **V.D thấp** | **V.D cao** | **Tổng** |
| **I.Đọc hiểu** |  |  |  |  |  |
| Số câu  Số điểm  Tỉ lệ | 2  1  10% | 2  1  10% | 1  1  10% | 1  1  10% | 6  4  40% |
| **II. Làm văn** |  |  |  |  |  |
| **NLVH** |  |  |  |  |  |
| Số câu  Số điểm  Tỉ lệ | 1.0  10% | 1.5  15% | 3.0  20% | 0.5  5% | 1  5.0  50% |
| **Tổng chung**  Số câu  Số điểm  Tỉ lệ | 2.5  25% | 3  30% | 4.0  40% | 1.5  15% | 7  10  100% |

NGÀY 30/11/2016

TỔ TRƯỞNG: TRẦN THỊ THU HẰNG