|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN PHÚ HÒA**TRUNG TÂM GDNN-GDTX**Số: /KH-TTGDNN-GDTX | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Phú Hòa, ngày tháng năm 2021* |

**KẾ HOẠCH KIỂM TRA HKI**

**NĂM HỌC 2021- 2022**

Thực hiện Quyết định số:1078/QĐ-UBND, ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Công văn số: 913/SGDĐT-GDTrHTX, ngày 06/9/2021 của Sở giáo dục và đào tạo Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;

Thực hiện kế hoạch số 101/KH-TTGDNN-GDTX, ngày 27/08/2021 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Trung tâm GDNN-GDTX Phú Hòa xây dựng Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2021 – 2022 như sau:

**I. Về đề cương ôn tập**

1. Tổ trưởng các tổ chuyên môn chỉ đạo xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ theo tiến độ Kế hoạch giảng dạy. Giáo viên dạy chậm so với chương trình phải tăng tiết (hoặc dạy bù), nếu chậm so với quy định phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Kế hoạch ôn tập phải được giáo viên bộ môn tham gia và cùng góp ý, nội dung đầy đủ kiến thức cơ bản và kiến thức trọng tâm, kế hoạch phải có chữ ký của tổ trưởng.

**II. Đề kiểm tra**

**Hình thức thi trực tuyến**

*1. Đối với lớp 10 hệ GDTX chương trình THPT*

- Trung tâm tổ chức kiểm tra 08 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Hóa học, Vật lí, Địa lí, Sinh học, Lịch sử, Anh văn.

- Các môn Toán, Ngữ văn: Kiểm tra tự luận, thời gian 90 phút; Lịch sử, Địa lí, Anh văn: Trắc nghiệm kết hợp tự luận, thời gian làm bài 45 phút; các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học: Kiểm tra trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút.

- Tổ Đào tạo nghề - hướng nghiệp: thông báo với giáo viên dạy từng môn yêu cầu ra đề kiểm tra, hướng dẫn chấm; Chuẩn bị giấy làm bài, photo đề kiểm tra HKI trước ngày 29/12/2021, phát cho giáo viên từng buổi theo lịch thi (nếu thi tập trung).

*2. Đối với các lớp Nghề phổ thông*

Đề kiểm tra lý thuyết: thời gian làm bài 45 phút.

a. Yêu cầu về đề kiểm tra phải xây dựng ma trận đảm bảo kiến thức trọng tâm, nội dung xuyên suốt trong học kỳ, trong đó nhận biết: 40%, thông hiểu: 30%, vận dụng: 20% và vận dụng cao: 10%.

***Nội dung đề kiểm tra thực hiện theo yêu cầu:***

- Kiểm tra được kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng của học sinh trong phạm vi chương trình môn học.

- Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ thực hiện yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đã xác định trong chương trình của Bộ.

- Đề kiểm tra đảm bảo đúng trọng tâm chương trình, phân loại được đối tượng học sinh, phù hợp với thời gian quy định.

- Nội dung của hướng dẫn chấm phải thể hiện rõ ràng, cụ thể mức độ, phạm vi các vấn đề trong đề kiểm tra.

- Biểu điểm phải đánh giá đúng chất lượng, phân loại trình độ học sinh.

b. Mỗi giáo viên phải ra ít nhất 1 bộ đề (đề kiểm tra, hướng dẫn chấm).

**III. Thời gian kiểm tra**

**1. Lớp 10 hệ GDTX kiểm tra HKI từ ngày (10/01/2022 đến 11/01/2022)**

- Lịch kiểm tra

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày, tháng** | **Môn thi** | **Thời gian vào phòng thi** | **Thời gian làm bài** | **Thời gian phát đề** | **Thời gian tính giờ** | **Thời gian thu bài** |
| Sáng thứ 210/01 | Ngữ văn | 07h50’ | 90’ | 07h55’ | 08h00’ | 9h30’ |
| Hóa học | 09h45’ | 45’ | 09h50’ | 09h55’ | 10h40’ |
| Chiều thứ 2 10/01 | Sinh học | 01h50’ | 45’ | 01h55’ | 02h00’ | 02h45’ |
| Lịch sử | 03h00’ | 45’ | 03h05’ | 03h10’ | 03h55’ |
| Sáng thứ 3 11/01 | Toán | 07h50’ | 60’ | 07h55’ | 08h00’ | 09h00’ |
| Địa lí | 09h15’ | 45’ | 09h20’ | 09h25’ | 10h10’ |
| Chiều thứ 3 06/01 | Vật lí | 01h50’ | 45’ | 01h55’ | 02h00’ | 02h45’ |
| Anh văn | 03h00’ | 45’ | 03h05’ | 03h10’ | 03h55’ |

- Giáo viên cho thi xong chấm bài và gửi kết quả thi cho đ/c Nương sau mỗi buổi thi; đ/c Nương tổng hợp và chuyển kết quả cho GVCN.

**2. Các lớp Nghề phổ thông kiểm tra học kì I từ ngày 17/01/2022 đến 23/01/2022**

- Lịch kiểm tra theo TKB của các lớp;

- Giáo viên coi và chấm theo lớp được phân công phụ trách.

**3. Tổng kết điểm, xếp loại học sinh**

\* Lớp 10 hệ GDTX: GVCN tổng kết điểm và xếp loại học sinh đến ngày 21/01/2022.

 \* Các lớp Nghề phổ thông:

 - Giáo viên chấm bài xong, tổng kết điểm và xếp loại học sinh gửi đ/c Nương trước ngày 28/01/2022. đ/c Nương chuyển kết quả về các trường THPT trước ngày 07/02/2022.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2021-2022; Đề nghị tổ trưởng các Tổ chuyên môn phối hợp, triển khai đến từng giáo viên thực hiện kế hoạch này đạt kết quả cao.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - BGĐ;- Các Tổ CM;- Lưu: VT. | **KT. GIÁM ĐỐC****PHÓ GIÁM ĐỐC****Huỳnh Ngọc Lai** |

**BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI LỚP 12 HỆ GDTX**

*(Kèm theo kế hoạch số /KH-GDNN-GDTX, ngày / /2019)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngày, tháng** | **Họ và tên giáo viên** | **Môn thi** | **Thời gian vào phòng thi** | **Thời gian làm bài** | **Thời gian phát đề** | **Thời gian tính giờ** | **Thời gian thu bài** |
| 1. | Thứ 526/12/2019 | Nguyễn Thị Diên | Ngữ văn | 07h00’ | 90’ | 07h10’ | 07h15’ | 08h45’ |
| Lê Hoàng Minh | Hóa học | 09h00’ | 45’ | 09h05’ | 09h10’ | 09h55’ |
| 2. | Thứ 627/12/2019 | Nguyễn Thị Diên | Sinh học | 07h00’ | 45’ | 07h10’ | 07h15’ | 08h00’ |
| Võ Huy Dũng | Lịch sử | 08h00’ | 45’ | 08h10’ | 08h15’ | 09h00’ |
| 3. | Thứ 2 30/12/2019 | Võ Thị Kim Oanh | Toán | 07h00’ | 90’ | 07h10’ | 07h15’ | 08h45’ |
| Tô Thị Mỹ Nương | Địa lí | 09h00’ | 45’ | 09h05’ | 09h10’ | 09h55’ |
| 4. | Thứ 3 31/12/2019 | Phan Thanh Nhàn | Vật lí | 07h00’ | 45’ | 07h10’ | 07h15’ | 08h00’ |
| Tô Thị Mỹ Nương |