|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN**Số: /KH-NH | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2023*  |

**KẾ HOẠCH**

**Kiểm tra Cuối kỳ I năm học 2023–2024**

*Căn cứ Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục đào tạo về kiểm tra đánh giá định kỳ (mục II.4),*

*Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng và mức độ cần đạt,*

*Căn cứ Công văn số 4644/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2023 của Sở Giáo dục đào tạo TPHCM về hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh trung học năm học 2023-2024,*

*Căn cứ Kế hoạch năm học 2023-2024 của Trường THPT Nguyễn Hiền.*

Trường THPT Nguyễn Hiền ban hành kế hoạch kiểm tra cuối kỳ I năm học 2023-2024 như sau:

1. **TỔ CHỨC KIỂM TRA**

**-** Các môn kiểm tra tại lớp do giáo viên bộ môn *(GVBM)* tự kiểm tra trong tuần lễ từ 11-15/12/2023, theo thời khoá biểu:

+ Khối 12: TD, QPAN, Tin học, Công nghệ.

 Sử, Địa, GDCD (đối với các lớp 12 tự nhiên A01-A09)

 Lý, Hóa Sinh (đối với các lớp 12 xã hội A10-A12)

+ Khối 11, 10: GDTC, QPAN, Tin học, HĐTNHN, GDĐP.

**-** Các môn kiểm tra tập trung trong tuần lễ từ 18-23/12/2023. Trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung cho các môn học ở các khối lớp:

+ Khối 12: Toán, Văn, Anh.

Lý, Hoá, Sinh (đối với các lớp 12 tự nhiên A01-A09)

Sử, Địa, GDCD (đối với các lớp 12 xã hội A10-A12).

+ Khối 11, 10: Văn, Toán, Tiếng Anh, Sử.

Lý, Hoá, Sinh, Địa, KT&PL (các lớp có lựa chọn)

- Thời gian làm bài kiểm tra

+ Toán, Ngữ văn: 90 phút.

+ Tiếng Anh: 60 phút.

+ Các môn còn lại: 50 phút (khối 12) và 45 phút (khối 10,11).

1. **LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thứ hai 18/12/23** | **Thứ ba 19/12/23** | **Thứ tư 20/12/23** | **Thứ năm 21/12/23** | **Thứ sáu 22/12/23** | **Thứ bảy 23/12/23** |
| **Sáng** | Môn IThời gian | **VĂN 12**07h30-09h05 | **VĂN 11**07h30-09h05 | **TOÁN 12**07h30-09h05 | **ANH 11**07h30-08h35 | **ANH 12**07h30-08h35 | **TOÁN 11**07h30-09h05 |
| Môn IIThời gian | **LÝ/SỬ 12**10h05-11h00 | **HÓA 11**10h10-11h00 | **HÓA/ĐỊA 12**10h05-11h00 | **KT&PL 11**09h40-10h30 | **SINH/CD12**09h35-10h30 | **ĐỊA/SINH 11**10h10-11h00 |
| **Chiều** | Môn IThời gian | **VĂN 10**13h45-15h20 | **SỬ 10**13h45-14h35 | **SỬ 11**13h45-14h35 | **ANH 10**13h45-14h50 | **TOÁN 10**13h45-15h20 |  |
| Môn IIThời gian | **LÝ 10**16h00-16h50 | **KT&PL 10**15h20-16h10 | **LÝ 11**15h20-16h10 | **HÓA 10**15h30-16h20 | **ĐỊA/SINH 10**16h00-16h50 |  |

**Giờ tập trung học sinh:** Buổi sáng HS có mặt lúc 7h00.

 Buổi chiều HS có mặt lúc 13h30.

**Giờ tập trung CBCT:** Buổi sáng GV có mặt lúc 7h00.

 Buổi chiều GV có mặt lúc 13h15.