|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GDĐT THỊ XÃ BẾN CÁT**TRƯỜNG THCS CHÁNH PHÚ HÒA**Số: /KH-THCSCPH  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Chánh Phú Hòa, ngày tháng năm 2023* |

 **KẾ HOẠCH**

**Về việc ôn tập và tổ chức kiểm tra lại khối 6,7,8 năm học 2022-2023 của Trường THCS Chánh Phú Hòa**

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 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 theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT Thông tư  [quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;](https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=651428)

Căn cứ Công văn số 75/PGDĐT-GDTrH ngày 01/02/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Cát về việc hướng dẫn kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2022-2023,

Trường THCS Chánh Phú Hòa xây dựng kế hoạch về việc ôn tập và tổ chức kỳ kiểm tra lại các môn học học kỳ 2 năm học 2022-2023 của Trường THCS Chánh Phú Hòa, nội dung cụ thể như sau:

**1.Mục đích**

Đánh giá toàn diện học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của học sinh theo mục tiêu giáo dục THPT;   Thực hiện đúng theo tinh thần Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 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 kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT[.](https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=651428)

**2.Yêu cầu**

Ban giám hiệu chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Học sinh nghiêm túc thực hiện đúng nội quy kiểm tra lại

Trong quá trình giám thị gác coi kiểm tra lại thực hiện nghiêm túc, thân thiện, nhẹ nhàn, thân thiện, khách quan

**3. Kế hoạch ôn tập**

 **\*Thời gian ôn tập**

 - Đối với khối 6,7,8: Tuần 36 (Buổi chiều từ ngày 22/5/2023 đến hết ngày 27/5/2023, danh sách kèm theo).

 - Đề cương ôn tập GVBM phát cho học sinh trước ngày 20/5/2023

 - Thời gian kiểm tra lại: 29/5/2022-01/6/2023

**\* Nội dung và cách thức thực hiện**

 - GV vừa dạy hoàn thành chương trình vừa hướng dẫn đề cương ôn tập cho học sinh kiểm tra lại các môn học (*các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng anh, Vật lý, Lịch sử, Sinh học, Địa lý, Hóa học, CN, GDCD, Lịch sử và Địa lí, KHTN*).

 - Nội dung đề cương ôn tập phải bám xác chuẩn kiến thức, kỹ năng và nội dung đã thống nhất của tổ nghiệp vụ bộ môn.

- Giáo viên soạn đề cương và photo phát cho học sinh để cho học sinh chủ động ôn tập tại nhà. Ở lớp GV hướng dẫn hoặc giải đáp những khắc mắc của các em khi học trên lớp.

**4. Kế hoạch kiểm tra lại các môn học**

**Lịch kiểm tra lại**

**Lớp 6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Buổi** | **Ngày** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Giờ mở đề thi tại hội đồng thi** | **Giờ phát đề tại lớp** |
| 1 | Sáng | **29/5/2023** | **Toán** | 90 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 2 | **GDCD** | 45 phút | 9 giờ 00 phút | 9 giờ 10 phút |
| 3 | Sáng | **30/5/2023** | Ngữ văn | 90 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 4 | Lịch sử và Địa lí | 60 phút | 9 giờ 00 phút | 9 giờ 10 phút |
| 5 | Sáng | **31/5/2023** | **KHTN** | 60 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 6 | **Tiếng anh** | 60 phút | 8 giờ 50 phút | 9 giờ 00 phút |
| 7 | Sáng | **01/06/2023** | Công nghệ | 45 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |

**Lớp 7**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **TT** | **Buổi** | **Ngày** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Giờ mở đề thi tại hội đồng thi** | **Giờ phát đề tại lớp** |
| 1 | Sáng | **29/5/2023** | **Toán** | 90 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 2 | **Tiếng anh** | 60 phút | 9 giờ 00 phút | 9 giờ 10 phút |
| 3 | Sáng | **30/5/2023** | Ngữ văn | 90 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 4 | KHTN | 60 phút | 9 giờ 00 phút | 9 giờ 10 phút |

**Lớp 8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **TT** | **Buổi** | **Ngày** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Giờ mở đề thi tại hội đồng thi** | **Giờ phát đề tại lớp** |
| 1 | Sáng | **29/5/2023** | **Toán** | 90 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 2 | **Hóa học** | 60 phút | 9 giờ 00 phút | 9 giờ 10 phút |
| 3 | Sáng | **30/5/2023** | Ngữ văn | 90 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 4 | Vật lý | 60 phút | 9 giờ 00 phút | 9 giờ 10 phút |
| 5 | Sáng | **31/5/2023** | **Công nghệ** | 60 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 6 | **Tiếng anh** | 60 phút | 8 giờ 50 phút | 9 giờ 00 phút |
| 7 | Sáng | **01/06/2023** | Sinh học | 60 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 8 | Lịch sử | 60 phút | 8 giờ 50 phút | 9 giờ 00 phút |

 - Bố trí mỗi phòng thi khoảng 19 học sinh (Khối lớp 6 - phòng 6A1; Khối lớp 7- phòng 6A2; Khối lớp 8 - phòng 6A8).

 - Sơ đồ phòng kiểm tra lại dán ở bảng thông báo.

 **5. *Nội dung* ra đề kiểm tra lại và ôn tập**

 ***5.1 Nội dung và hình thức ra đề***

 - Đề thi phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, đúng theo sự thống nhất của tổ nghiệp vụ, phải phù hợp với trình độ học sinh và phù hợp với thời gian làm bài.

 - Phạm vi kiến thức: Nội dung chương trình học kỳ II giảm tải, phù hợp với đối tượng học sinh.

\* **Hình thức:**

 **- Khối 6,7:** các môn ra đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận gồm **Ngữ văn** (TNKQ 60% và Tự luận 40%), **Toán** (TNKQ 30% và Tự luận 70%), **Lịch sử và Địa lý** (TNKQ 40% và Tự luận 60%), **KHTN** (TNKQ 40% và Tự luận 60%), **GDCD (**TNKQ 30% và Tự luận 70%), **Công nghệ** (TNKQ 70% và Tự luận 30%), **Tiếng anh** (TNKQ 70% và Tự luận 30%, kiểm tra 3 kỹ năng nghe, đọc, viết).

**- Khối 8**:

**Môn Toán** kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận (trắc nghiệm 50% và tự luận 50%, có 23 câu gồm 20 câu trắc nghiệm, mỗi câu 0,25 điểm và 03 câu tự luận, trong đó: 2 câu biểu điểm 2 điểm và 01 câu 1 biểu điểm điểm).

**Môn: Vật lí, Hoá học, Sinh học**, có 30 câu gồm 28 câu trắc nghiệm, mỗi câu 0,25 điểm và 02 câu tự luận, trong đó: 1 câu biểu điểm 2 điểm và 01 câu biểu điểm 1 điểm).

\* **Thời gian làm bài**:

 + Ngữ văn, Toán (6,7,8): 90 phút

 + Môn Công nghệ 6, GDCD 6 thời gian 45 phút. Các môn còn lại của các khối lớp: 60 phút

**\*Số lượng đề kiểm tra lại:**

+ **Các môn kiểm tra lại** của các khối lớp thì nộp **02 bộ đề + đáp án** (*có ma trận*)

 Đề phải được tổ trưởng chuyên môn kí duyệt.

***5.2.Thời gian nộp***

***\**Khối 6,7,8:**

 Giáo viên được phân công gửi đề kiểm tra về TTCM ký duyệt, TTCM gửi về Phó hiệu trưởng file Word vào email: **tuyenttmthcscph@bc.sgdbinhduong.edu.vn** và văn bản giấy chậm nhất ngày **25/5/2023**

**5.3. Chấm bài, cộng điểm, đánh giá, xếp loại**

**\*Khối 6,7,8**

 **-** Tiến hành cắt phách và tổ chức chấm kiểm tra lại từ ngày **29/5-01/06/2023**

- Ngày **4/6**: GVBM hoàn thành công tác chấm thi, ráp phách, lên điểm, ĐTB các môn kiểm tra lại cuối HKII, vào sổ điểm chính (CSDL)

 - Ngày **5/6**: GVCN thống kê học lực, hạnh kiểm tra lại (sau khi có KQ học sinh thi lại).

**6. Chế độ thống kê, báo cáo:**

**\*Khối 6,7,8**

- N**g**ày **7/6/2023:** GVBM nộp thống kê kết quả điểm kiểm tra lại theo từng lớp.

 - Ngày **8/6/2023**: GVCN thống kê học lực, hạnh kiểm tra lại (sau khi có KQ học sinh thi lại).

**7. Tổ chức thực hiện**

 - Thành phần Hội đồng tổ chức kiểm tra lại năm học 2022-2023 gồm:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và Tên** | **Chức vụ** | **Nhiệm vụ** |
| 1 | Huỳnh Thị Ngọc Bích | Hiệu trưởng | Chủ tịch HĐ |
| 2 | Đỗ Quốc Tiến | Phó Hiệu trưởng | Phó CT HĐ |
| 3 | Trương Thị Mộng Tuyền | Phó Hiệu trưởng | Phó CT HĐ |
| 3 | Ngô Thị Ngọc Lan | Thư ký hội đồngs | Thư ký |
| 4 | Các Tổ trưởng TCM | TT | Thành viên |
| 5 | Các GVBM | Giáo viên | Thành viên |

- Hội đồng tổ chức kiểm tra lại năm học 2022-2023 có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra lại và triển khai cho giáo viên trong cuộc họp HĐSP được rõ.

 - GV thực hiện nghiêm túc những nội dung kế hoạch đã đề ra ./.

***Nơi nhận:*** **KT.HIỆU TRƯỞNG**

-BGH (thực hiện), **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

-Lưu : VT.

***Phụ lục 1: BẢNG PHÂN CÔNG GV ÔN TẬP VÀ RA ĐỀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2022-2023***

***Buổi sáng***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **LỊCH ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2022-2023** |
|  |  | Thực hiện từ ngày 22/5-27/5/2023 |
|  |  |   |   |   |
| **TT** | **Tiết** | **Khối 6** | **Khối 7** | **Khối 8** |
| Thứ 2 | 1 | Toán -Bằng | Toán -Phương | Toán – Hải (T) |
| 2 | Toán -Bằng | Toán -Phương | Toán – Hải (T) |
| 3 | Toán -Bằng | Toán -Phương | Toán – Hải (T) |
| 4 | Toán -Bằng | Toán -Phương | Toán – Hải (T) |
| 5 |  |  |  |
| Thứ 3 | 1 | GDCD-Hải (V) | Tiếng anh-Trâm | Tiếng anh-Q.Nga |
| 2 | GDCD- Hải (V) | Tiếng anh-Trâm | Tiếng anh-Q.Nga |
| 3 | Công nghệ 6- Hải (V) | Tiếng anh-Trâm | Tiếng anh-Q.Nga |
| 4 | Công nghệ 6- Hải (V) | Tiếng anh-Trâm | Tiếng anh-Q.Nga |
| 5 |  |  |  |
| Thứ 4 | 1 | Ngữ văn –Hạnh | Ngữ văn-Tuyết | Ngữ văn-Tạ Thủy |
| 2 | Ngữ văn –Hạnh | Ngữ văn-Tuyết | Ngữ văn-Tạ Thủy |
| 3 | Ngữ văn –Hạnh | Ngữ văn-Tuyết | Ngữ văn-Tạ Thủy |
| 4 | Ngữ văn –Hạnh | Ngữ văn-Tuyết | Ngữ văn-Tạ Thủy |
| 5 |  |  |  |
| Thứ 5 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| Thứ 6 | 1 | Tiếng anh-B.Mai | KHTN-H.Hương | Hóa học-K.Oanh |
| 2 | Tiếng anh-B.Mai | KHTN-H.Hương | Hóa học-K.Oanh |
| 3 | Tiếng anh-B.Mai | KHTN-H.Hương | Hóa học-K.Oanh |
| 4 | Tiếng anh-B.Mai | KHTN-H.Hương | Hóa học-K.Oanh |
| 5 |  |  |  |
| Thứ 7 | 1 | KHTN-Kiều | Toán -Phương | Lịch sử-Lộc |
| 2 | KHTN-Kiều | Toán -Phương | Lịch sử-Lộc |
| 3 | KHTN-Kiều | Toán -Phương | Công nghệ-Trinh |
| 4 | KHTN-Kiều | Toán -Phương | Công nghệ-Trinh |
| 5 |  |  |  |
| Ghi chú: Khối 6: học tại phòng Stem; Khối 7 học tại phòng Nhạc (TB); Khối 8 học tại phòng Thư viện |
| Khi GV tham gia công tác coi -chấm thi thì thông báo lại lịch học lại cho học sinh biết và báo cho BGH  |

***Buổi chiều***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **LỊCH ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2022-2023** |
|  |  | Thực hiện từ ngày 22/5-27/5/2023 |
|  |  |   |   |   |
| **TT** | **Tiết** | **Khối 6** | **Khối 7** | **Khối 8** |
| Thứ 2 | 1 | KHTN-Kiều | KHTN-H.Hương | Ngữ văn-Tạ Thủy |
| 2 | KHTN-Kiều | KHTN-H.Hương | Ngữ văn-Tạ Thủy |
| 3 | KHTN-Kiều | KHTN-H.Hương | Ngữ văn-Tạ Thủy |
| 4 | KHTN-Kiều | KHTN-H.Hương | Ngữ văn-Tạ Thủy |
| 5 |  |  |  |
| Thứ 3 | 1 | LS và Đlí-Ánh | Ngữ văn-Tuyết | Vật lí-N.Nga |
| 2 | LS và Đlí-Ánh | Ngữ văn-Tuyết | Vật lí-N.Nga |
| 3 | LS và Đlí-Ánh | Ngữ văn-Tuyết | Vật lí-N.Nga |
| 4 | LS và Đlí-Ánh | Ngữ văn-Tuyết | Vật lí-N.Nga |
| 5 |  |  |  |
| Thứ 4 | 1 | Tiếng anh-B.Mai | Tiếng anh-Trâm | Toán – Hải (T) |
| 2 | Tiếng anh-B.Mai | Tiếng anh-Trâm | Toán – Hải (T) |
| 3 | Tiếng anh-B.Mai | Tiếng anh-Trâm | Toán – Hải (T) |
| 4 | Tiếng anh-B.Mai | Tiếng anh-Trâm | Toán – Hải (T) |
| 5 |  |  |  |
| Thứ 5 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| Thứ 6 | 1 | Ngữ văn –Hạnh |  | Tiếng anh-Q.Nga |
| 2 | Ngữ văn –Hạnh |  | Tiếng anh-Q.Nga |
| 3 | Ngữ văn –Hạnh |  | Tiếng anh-Q.Nga |
| 4 | Ngữ văn –Hạnh |  | Tiếng anh-Q.Nga |
| 5 |  |  |  |
| Thứ 7 | 1 | Toán -Bằng |  | Sinh học-Thửa |
| 2 | Toán -Bằng |  | Sinh học-Thửa |
| 3 | Toán -Bằng |  | Sinh học-Thửa |
| 4 | Toán -Bằng |  | Sinh học-Thửa |
| 5 |  |  |  |

Ghi chú: Khối 6: học tại phòng 6A1; Khối 7 học tại phòng 6A2, Khối 8 học tại phòng 6A8

***PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN RA ĐỀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2022-2023***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và Tên GV** | **Ra đề môn** | **Khối** | **Ghi Chú** |
| 1 | Vương Thị Ngọc Ánh | Lịch Sử và Địa lý | 6 |  |
| 2 | Nguyễn Ngọc Nga | Vật Lý | 8 |  |
| 3 | Hồ Thị Thửa | Sinh học | 8 |  |
| 4 | Nguyễn Thị Việt Trinh | Công Nghệ | 8 |  |
| 5 | Nguyễn Thanh Hải (V) | Công Nghệ, GDCD | 6 |  |
| 6 | Lê Kiều Oanh | Hóa Học | 8 |  |
| 7 | Bồ Thị Mỹ Kiều | KHTN  | 6 |  |
| 8 | Mai Thị Hoài Hương | KHTN  | 7 |  |
| 9 | Nguyễn Phát Lộc | Lịch sử | 8 |  |
| 10 | Lê Công Bằng | Toán | 6 |  |
| 11 | Nguyễn Thị Phương | 7 |  |
| 12 | Nguyễn Thanh Hải (T) | 8 |  |
| 13 | Nông Thị Hạnh | Ngữ Văn | 6 |  |
| 14 | Phạm Thị Ánh Tuyết | 7 |  |
| 15 | Tạ Thu Thủy | 8 |  |
| 16 | Đặng Thị Bạch Mai | Tiếng Anh | 6 |  |
| 17 | Nguyễn Thị Mai Trâm | 7 |  |
| 18 | Hồ Thị Quỳnh Nga | 8 |  |

**PHỤ LỤC 2: BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHẤM KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2022-2023.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và Tên GV** | **Môn** | **Khối** | **Ghi Chú** |
| 1 | Vương Thị Ngọc Ánh | Lịch Sử và Địa lý | 6 |  |
| 2 | Nguyễn Ngọc Nga | Vật Lý | 8 |  |
| 3 | Mai Thị Hoài Hương | Sinh học | 8 |  |
| 4 | Nguyễn Thị Việt Trinh | Công Nghệ | 8 |  |
| 5 | Nguyễn Thanh Hải (V) | Công Nghệ, GDCD | 6 |  |
| 6 | Bồ Thị Mỹ Kiều | Hóa Học | 8 |  |
| 7 | Lê Kiều Oanh | KHTN  | 6 |  |
| 8 | Mai Thị Hoài Hương | KHTN  | 7 |  |
| 9 | Lê Thị Phượng | Lịch sử | 8 |  |
| 10 | Nguyễn Thị Phương | Toán | 6 |  |
| 11 | Nguyễn Thanh Hải (T) | 7 |  |
| 12 | Lê Công Bằng | 8 |  |
| 13 | Phạm Thị Ánh Tuyết | Ngữ Văn | 6 |  |
| 14 | Tạ Thu Thủy | 7 |  |
| 15 | Nông Thị Hạnh | 8 |  |
| 16 | Nguyễn Thị Mai Trâm | Tiếng Anh | 6 |  |
| 17 | Đặng Thị Bạch Mai | 7 |  |
| 18 | Hồ Thị Quỳnh Nga | 8 |  |

***PHỤ LỤC 3: BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2022-2023- KHỐI 6, 7, 8 (ngày 29/5-31/5/2023).***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và Tên GV** | **Ngày 29/5** | **Ngày 30/5** | **Ngày 31/5** | **Ngày 1/6** |
| 1 | Nguyễn Thị Cẩm Hà |  |  | x |  |
| 2 | Nguyễn Thị Thương |  |  | x |  |
| 3 | Nguyễn Tăng Lâm |  |  | x |  |
| 4 | Lê Thị Phượng |  | x |  |  |
| 5 | Nguyễn Ngọc Thảo |  | x |  |  |
| 6 | Huỳnh Thị Diễm Hằng |  | x |  |  |
| 7 | Phạm Thanh Nhơn | x |  |  |  |
| 8 | Lê Đình Duyên | x |  |  |  |
| 9 | Nguyễn Tất Vững | x |  |  |  |
| 10 | Bùi Thị Thúy |  |  |  | x |
| 11 | Nguyễn Thị Hồng Phượng |  |  |  | x |
| 12 | Huỳnh Ngọc Diễm |  |  |  | x |