**PHỤ LỤC X: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ**

*(CV 147/PGDĐT-GDTH ngày 21/9/2023)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Yêu cầu** | **Thời gian****thực hiện** | **Người** **thực hiện** | **Ghi****chú** |
| **1** | **Lịch kiểm tra** | Đúng CV 147; chêm xen lịch KTđk của trường vào trước/sau lịch của PGD: phù hợp, thuận lợi cho HS làm bài; không quá 2 môn/buổi |  |  |  |
| 1.1 | KTgk I | 30->04/11/2023 | BGHTổ CM |  |
| 1.2 | KTck I | 25->30/12/2023 |
| 1.3 | KTgk II | 18->23/3/2024 |
| 1.4 | KTck II | 06->11/5/2023 |
| **2** | **Hình thức kiểm tra** |  |  |  |  |
| 2.1 | Kiểm tra chung theo khối | *KT cùng 1 thời điểm các môn*: Toán, N.văn, T.Anh, KHTN 678, LS&ĐL678; Lí Hóa Sinh Sử Địa lớp 9 | Các môn: Toán, Ngữ văn 6789; KHTN; LS&ĐL; N.thuật 678: 90 phút; T.Anh 678: 60 phút; T.Anh 9 và all các môn còn lại 45 phút | HĐ coi chấm |  |
| 2.2. | Kiểm tra theo đơn vị lớp  | *Cùng hoặc không cùng thời điểm, các môn*: Tin, GDTC/TD, FDCD, C.nghệ, N.thuật/ÂN-MT, HĐTNHN, GDĐP |  |
| **3** | **Ra đề, coi chấm** |  |  |  |  |
| 3.1 | PGD ra đề | 3 môn Toán, N.văn& T.Anh | Tương ứng t/g làm bải như trên |  | *T.anh**GV chuẩn bị phần nói* |
| 3.2. | Trường ra đề | Các môn còn lại | Ban ra đề |
| 3.3 | Thành lập Ban ra đề | Đúng, đủ thành phần | Trước KT 1 tuần | HT |
| 3.3.1 | **\* Đề đề xuất** | Đúng ma trận (như năm học 2022- 2023). Mỗi môn ra 2 đề đề xuất |  |
|  | KTgk I | Chậm nhất: 21/10 | Tổ/nhóm CMVà GVBM |
|  | KTck I | Chậm nhất: 16/12 |
|  | KTgk II | Chậm nhất: 09/3 |
|  | KTck II | Chậm nhất: 29/4 |
| 3.3.2 | **\* Đề chính thức** | Tổ hợp trên cơ sở 2 ĐĐX |  |  |  |
|  | KTgk I | Đúng ma trận; chỉ tổ hợp trên cơ sở 2 đề đề xuất của GVBM đã được Ban ra đề duyệt trước đó | 26/10 (cả sao in) | Trưởng ban và Ban ra đề |  |
|  | KTck I | 21/12 (cả sao in) |
|  | KTgk II | 14/3 (cả sao in) |
|  | KTck II | 02/5 (cả sao in) |
| 3.3.3 | **Coi chấm** | Nghiêm túc, k.quan, c.xác | Theo Lịch KT | HĐ coi chấm |  |

|  |
| --- |
| **PHÂN CÔNG RA ĐỀ ĐỀ XUẤT** |
| **Môn** | **Yêu cầu** | **Giáo viên ra đề** | **Môn** | **Yêu cầu** | **Giáo viên ra đề** |
| KHTN 678 | Đúng ma trận đã được tập huấn hè 2022Và 2023 | Nhung, Vân, Hoan | LS&ĐL 678 | Đúng ma trận đã được tập huấn hè 2022Và 2023 | Thiều, Tươi |
| V.lí 9 | Nhung | LS 9 | Thiều |
| Hóa 9 | Vân | ĐL 9 | Tươi |
| Sinh 9 | Hoan | GDCD 6789 | Sơn |
| Tin 678 | Ngọc | ÂN 6789 | Tuyết |
| C.nghệ 6789 | Quân,Lan, Yến, Sơn | MT 6789 | Yến |
| GDTC 6789 | Quân, Lan | GDĐP 678 | Trình, Thiều, Tươi |
| HĐTN 678 | Tuyết + GVCN | **Duyệt xong ĐĐX lần lượt: 21/10; 16/12; 09/3; 29/4** |