|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT** Số: 15 /KH-NKTDTT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2022* |

**KẾ HOẠCH**

**Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I năm học 2022 – 2023**

*Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 2 tháng8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành, kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;*

*Căn cứ thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;*

*Căn cứ văn bản số 3157/SGDĐT-GDTrH ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Ttrung học năm học 2022-2023;*

*Căn cứ văn bản số 3995/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh trung học năm học 2022-2023;*

*Thực hiện kế hoạch năm học, Trường THPT Năng khiếu TDTT lên kế hoạch kiểm tra đánh giá định kỳ cuối kỳ I năm học 2022-2023 như sau:*

**I.Tổ chức kiểm tra**

**1. Thời gian tổ chức kiểm tra**

- Các môn không kiểm tra tập trung (kiểm tra tại lớp): từ 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022.

- Các môn kiểm tra tập trung: từ ngày 26/12/2022 đến 30/12/2022

**2. Các môn kiểm tra tập trung**

**-Khối 10:** 04 môn bắc buộc chung cho cả khối (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử) và các môn lựa chọn theo lớp.

+Lớp 10A, 10B : Vật lý và Hóa học.

+ Lớp 10C, 10D, 10E: Địa lý và Giáo dục Kinh tế & pháp luật.

 **-Khối 11:** Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

 **-Khối 12:** 03 môn bắc buộc chung cả khối (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) và các môn lựa chọn theo lớp.

+Lớp theo tổ hợp KHTN (12A, 12B): Vật lý, Hóa học và Sinh học.

+Lớp theo tổ hợp KHXH (12C, 12D, 12E): Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.

**3. Các môn không kiểm tra tập trung:** giáo viên cho học sinh thực hiện theo kế hoạch thống nhất của tổ.

**Lưu ý:** *Các môn đánh giá bằng nhận xét: Giáo dục thể chất, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Kết quả học tập được đánh giá theo 01 (một) trong 02 (hai) mức:* **Đạt, Chưa đạt**

**4. Nội dung và hình thức đề kiểm tra**

**a)Nội dung kiểm tra:**

*- Các nội dung của đề kiểm tra khối 10:*

+ Thực hiện theo công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

+ Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục Trung học đối với từng bộ môn về việc biên soạn đề kiểm tra do chuyên viên phụ trách bộ môn triển khai thông qua cuộc họp đầu năm.

- *Các nội dung của đề kiểm tra khối 11,12:*theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và hướng dẫn của Phòng Giáo dục Trung học đối với từng bộ môn; không kiểm tra các nội dung vượt các yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra đối với các nội dung tinh giản, các nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự làm, các nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.

- Đề kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải đảm bảo tình chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy của kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình.

- Nhóm chuyên môn họp và thống nhất nội dung kiểm tra, nội dung ôn tập kiểm tra

**b)Hình thức đề kiểm tra:**

**\*Khối 10:**

- Toán, Vật lý, Hóa học: Tự luận

- Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật: Trắc nghiệm và tự luận

**\*Khối 11:**

- Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học : Tự luận

- Tiếng Anh: Trắc nghiệm và tự luận

**\*Khối 12:**

- Ngữ văn: Tự luận

- Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục công dân: Trắc nghiệm

**5.Thời gian làm bài kiểm tra**

**- Khối 10 và khối 11:**

+Ngữ văn, Toán: 90 phút;

 +Tiếng Anh: 60 phút;

 +Các môn còn lại: 45 phút;

**- Khối 12:**

 +Ngữ văn, Toán: 90 phút;

 +Tiếng Anh: 60 phút;

 +Các môn còn lại: 50 phút;

 **6.Số lượng đề soạn và nộp**

- Đối với một khối lớp chỉ có 1 giáo viên bộ môn phụ trách thì soạn với số lượng như sau :

+Đề tự luận : Soạn 3 đề (đề A, đề B & đề C)

+Đề trắc nghiệm : Soạn 02 đề, mỗi đề 06 mã

- Đối với một khối lớp có 2 giáo viên bộ môn phụ trách thì mỗi giáo viên soạn đề như sau:

+Đề tự luận : Soạn 2 đề (đề A & đề B)

+Đề trắc nghiệm : Soạn 01 đề, mỗi đề 06 mã

- Đối với một khối lớp có từ 3 giáo viên bộ môn phụ trách trở lên : Tổ trưởng phân công 02 giáo viên soạn đề như trên.

**II. Tiến độ thực hiện**

- 5/12/2022 -> 9/12/2022: Các nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ra đề.

- 19/12/2022: Hạn cuối nộp đề và đáp án cho T. Lực (Phó HT)

- 19/12/2022-> 23/12/2022: Tổ chức kiểm tra các môn không tập trung tại lớp.

- 26/12/2022 -> 30/12/2022: Tổ chức kiểm tra các môn tập trung.

- Nộp bài chấm sau 03 ngày kiểm tra của môn đó

-06/1: Hạn cuối hoàn thành các cột điểm trên hệ thống

 ***\*Lưu ý:*** Giáo viên bộ môn gửi mail cho tổ trưởng: Ma trận đặc tả và đề kiểm tra, hướng dẫn chấm và tổ trưởng chọn đề đã được kiểm tra gửi lại cho Thầy Lực để báo cáo về sở Giáo dục & Đào tạo.

 Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2022 - 2023.

Đề nghị Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên bộ môn và GVCN triển khai đến học sinh và thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** -Sở GD & ĐT -Tổ trưởng, GVBM, GVCN; -Lưu: VT.  |  **KT.HIỆU TRƯỞNG** **PHÓ HIỆU TRƯỞNG** **(Đã ký)** **Võ Minh Lực** |

**LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I/ NH 2022-2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/ngày** |  **Buổi** |  **Khối** |  **Môn Kiểm tra** |
|   Thứ 2 26/12 | Sáng | 12 | Văn (90’)Sinh (50’) – Sử (50’) |
| Chiều | 10 | Văn (90’)Sử (45’) |
|   Thứ 3 27/12 | Sáng | 11 | Văn (90’)Sinh (45’) |
| Chiều |  |  |
|   Thứ 4 28/12 | Sáng | 12 | Anh(60’)Lý (50’) – Địa (50’) |
| Chiều | 10 | Anh(60’)Lý (45’) – Địa (45’) |
|   Thứ 5 29/12 | Sáng | 11 | Anh(60’)Lý (45’) |
| Chiều | 10 | Toán (90’)Hóa (45’) – GDKT&PL (45’) |
| Thứ 6 30/12 | Sáng | 12 | Toán (90’)Hóa (50’) – GDCD (50’) |
| Chiều | 11 | Toán (90’)Hóa (45’) |

**\*Giờ giám thị và học sinh có mặt:**

-Buổi sáng: trước 6g45’;

-Buổi chiều: trước 12g45’.

**\*Những buổi không kiểm tra học sinh nghỉ ở nhà ôn bài.**

**PHỤ LỤC GỬI BÁO CÁO**

CẤU TRÚC THƯ MỤC VÀ TẬP TIN ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲI

 DE VA DAPAN KTHKI

FOLDER

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOAN | HOALY | SINH | VAN | SU | DIA | ANH |  GDCD |

Toan 10 Ly 10 Hoa 10 Sinh 10 Van 10 Su 10 Dia 10 Anh 10 GDCD 10

Toan 11 Ly 11 Hoa 11 Sinh 11 Van 11 Su 11 Dia 11 Anh 11 GDCD 11

Toan 12 Ly 12 Hoa 12 Sinh 12 Van 12 Su 12 Dia 12 Anh 12 GDCD 12