|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK  **TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ**  **Số: 12/HD-NGT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Ea Kar, ngày 30 tháng 11 năm 2016* |

**HƯỚNG DẤN**

**KIỂM TRA HỌC KÌ VÀ HOÀN THÀNH VIỆC XẾP LOẠI HAI MẶT**

**HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017**

- Căn cứ Công văn số 1396 /SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 03/10/2016 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017 ;

- Hướng dẫn số: 1609 /SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017.

**A. Mục đích, yêu cầu**

- Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.

- Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng”; tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” và các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.

- Giúp cho giáo viên, học sinh nắm vững quy chế, nghiệp vụ để chuẩn bị cho phương án Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

**B. Tổ chức kiểm tra học kỳ 1**

**1. Đối với khối 12**

- Sở GDĐT tổ chức kiểm tra học kỳ 1 theo đề chung cho học sinh khối 12, cụ thể như sau:

+ Tổ chức kiểm tra 5 bài, gồm: toán, ngữ văn, Tiếng Anh, 1 bài bài khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn vật lí, hóa học, sinh học) và 1 bài khoa học xã hội (tổ hợp các môn lịch sử, địa lí, giáo dục công dân). Các bài kiểm tra tổ hợp có điểm từng môn thành phần làm điểm kiểm tra học kỳ 1 của môn đó.

+ Đề kiểm tra gồm các câu hỏi ở các cấp độ nhận biết (30%), thông hiểu (20%), vận dụng cấp độ thấp (20%) và vận dụng cấp độ cao (30%) theo tiến độ chương trình lớp 12 hiện hành (Phụ lục 1).

+ Đề kiểm tra cho mỗi môn thành phần của các bài Khoa học tự nhiên, bài Khoa học xã hội có 40 câu hỏi trắc nghiệm/50 phút làm bài; đề kiểm tra của bài thi Toán có 50 câu hỏi trắc nghiệm/90 phút làm bài; đề kiểm tra môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi trắc nghiệm/60 phút làm bài. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất 1 phương án trả lời đúng là phương án A.

+ Đề kiểm tra bài thi Ngữ văn có phần Đọc hiểu và phần Làm văn/120 phút làm bài.

- **Lịch kiểm tra:** (xem phụ lục 2). Đối với những môn không kiểm tra tập trung thì tiến hành cho kiểm tra trước, hoàn thành các cột điểm theo quy định, nhập điểm vào phần mềm (lưu ý: tuyệt đối không được cắt xén chương trình).

**2. Đối với khối 10 và khối 11:**

**2.1. Kiểm tra tập trung theo đề của nhà trường (do tổ chuyên môn phân công ra đề), gồm các môn như sau:**

+ **Tổ chức 9 môn:** Toán, vật lí, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lí, Tiếng Anh và GDCD.

+ **Hình thức:** Các tổ chuyên môn họp thống nhất hình thức kiểm tra. Có thể vận dụng: môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất một phương án trả lời đúng. Hoặc chỉ kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc kết hợp trắc nghiệm và tự luận.

+ **Nội dung:** Kiểm tra kiến thức trong học kỳ I của khối học. Đề kiểm tra gồm các câu hỏi ở các cấp độ nhận biết (35%), thông hiểu (30%), vận dụng cấp độ thấp (20%) và vận dụng cấp độ cao (15%) theo tiến độ chương trình lớp 10 và 11 hiện hành (Phụ lục 3).

+ **Lịch kiểm tra:** (xem phụ lục 2). Đối với những môn không kiểm tra tập trung thì tiến hành cho kiểm tra trước, hoàn thành các cột điểm theo quy định, nhập điểm vào phần mềm (lưu ý: tuyệt đối không được cắt xén chương trình).

**2.2. Thời gian nộp đề:** Nộp đề và ma trận (bản cứng và bản mềm, file) trước ngày **16/12/2016** (nộp trực tiếp cho ông Nguyễn Tiến Dũng).

**Lưu ý:**

- Để bảo đảm tính chính xác, hợp lý của đề kiểm tra, đề nghị các đ/c tổ trưởng chuyên môn và người được phân công ra đề thực hiện các công đoạn như: rà soát, phản biện, giải thử…

- Người ra đề, tổ trưởng chuyên môn và tổ in sao chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính bảo mật của đề (tổ in sao gồm: Hiệu trưởng, một phó hiệu trưởng phụ trách, 03 nhân viên phụ trách máy photo).

**3. Thời gian hoàn thành việc chấm và nộp phiếu điểm kiểm tra học kỳ 1:**

- Nộp bài và phiếu chấm về cho đ/c Tiến Dũng trước 31/12/2016 (cả ba khối lớp 10, 11 và 12) để kịp tổng hợp, thống kê báo cáo Sở.

- Đối với việc phúc khảo bài kiểm tra: Nhà trường sẽ có văn bản hướng dẫn riêng cho học sinh (hoàn thành phúc khảo trước 08/01/2017).

**C. Hoàn thành điểm số và xếp hạnh kiểm, xếp loại hai mặt cho học sinh học kỳ I năm học 2016-2017.**

- Nhập điểm thành phần (xem thống kê phụ lục 4), hoàn thành trước 07/01/2017 (sau ngày 07/01/2017 nhà trường sẽ khóa việc nhập dữ liệu điểm trên phần mềm)

- Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành việc xếp hạnh kiểm trước 07/01/2017 (nhập vào phần mềm quản lí). Đề nghị GVCN tham khảo nhiều kênh thông tin khác nhau, đặc biệt phải tham khảo ý kiến của giáo viên bộ môn trong việc xếp loại hạnh kiểm học sinh, đảm bảo tính công bằng và có tác dụng giáo dục.

- Đối với những học sinh thiếu bài kiểm tra định kỳ (45 phút) và kiểm tra thường xuyên (15’ và miệng): Giáo viên bộ môn ra đề, thông báo cho học sinh đi kiểm tra bổ sung theo lịch do giáo viên bộ môn ấn định, nếu học sinh không tham gia kiểm tra bổ sung thì cho cột điểm đó 0 (không điểm).

=> Tất cả các công việc trên hoàn thành trước 07/01/2017 (sau ngày 07/01/2017, nhà trường sẽ khóa phần mềm).

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:  - Các tổ chuyên môn;  - BGH;  - Lưu VT. | **K.T Hiệu trưởng**  **P. Hiệu trưởng**  (đã ký)  **Nguyễn Tiến Dũng** |

PHỤ LUC 1

MA TRẬN ĐỀ THI LỚP 12

*(Kèm theo Công văn số 1609 /SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT ngày 8 /11/ 2016 của Sở GD&ĐT)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên chủ đề**  (nội dung, chương…) | **Nhận biết (30%)** | **Thông hiểu (20%)** | **Vận dụng**  **cấp độ thấp (20%)** | **Vận dụng**  **cấp độ cao (30%)** | **Cộng** |
| **Chủ đề *1*** | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra |  |
| *Số câu*  *Số điểm Tỉ lệ %* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu*  *... điểm=...%* |
| **Chủ đề *2*** | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra |  |
| *Số câu*  *Số điểm Tỉ lệ %* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu*  *... điểm=...%* |
| ............. |  |  |  |  |  |
| ............... |  |  |  |  |  |
| **Chủ đề *n*** | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra |  |
| *Số câu*  *Số điểm Tỉ lệ %* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu*  *... điểm=...%* |
| **Tổng số câu**  **Tổng số điểm**  **Tỉ lệ %** | Số câu  Số điểm  % | Số câu  Số điểm  % | Số câu  Số điểm  % | | **Số câu**  **Số điểm**  **Tỉ lệ %** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Môn học** | **Số cột điểm TX lớp 10** | **Số cột điểm TX lớp 11** | **Số cột điểm TX lớp 12** | **Ghi chú** |
| 1 | Toán | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | Vật lí | 3 | 4 | 4 |  |
| 3 | Hóa học | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | Sinh học | 3 | 3 | 3 |  |
| 5 | Ngữ văn | 4 | 4 | 4 |  |
| 6 | Lịch sử | 2 | 2 | 3 |  |
| 7 | Địa lí | 3 | 2 | 2 |  |
| 8 | Tiếng Anh | 4 | 4 | 4 |  |
| 9 | Tin học | 3 | 3 | 2 |  |
| 10 | GDCD | 2 | 2 | 2 |  |
| 11 | Công nghệ | 3 | 2 | 2 |  |
| 12 | Thể dục | 3 | 3 | 3 |  |
| 13 | Quốc phòng | 2 | 2 | 2 |  |

PHỤ LUC 3

MA TRẬN ĐỀ THI LỚP 10 VÀ 11

*(Kèm theo Công văn số 12 /HD-NGT ngày 30 /11/ 2016 của Hiệu trưởng)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên chủ đề**  (nội dung, chương…) | **Nhận biết (35%)** | **Thông hiểu (30%)** | **Vận dụng**  **cấp độ thấp (20%)** | **Vận dụng**  **cấp độ cao (15%)** | **Cộng** |
| **Chủ đề *1*** | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra |  |
| *Số câu*  *Số điểm Tỉ lệ %* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu*  *... điểm=...%* |
| **Chủ đề *2*** | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra |  |
| *Số câu*  *Số điểm Tỉ lệ %* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu*  *... điểm=...%* |
| ............. |  |  |  |  |  |
| ............... |  |  |  |  |  |
| **Chủ đề *n*** | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra |  |
| *Số câu*  *Số điểm Tỉ lệ %* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu...(Từ câu...đến câu...)*  *Số điểm* | *Số câu*  *... điểm=...%* |
| **Tổng số câu**  **Tổng số điểm**  **Tỉ lệ %** | Số câu  Số điểm  % | Số câu  Số điểm  % | Số câu  Số điểm  % | | **Số câu**  **Số điểm**  **Tỉ lệ %** |

**LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 -2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày kiểm tra** | | **Buổi** | **Môn kiểm tra** | **Thời gian làm bài** | **Giờ phát đề** | **Giờ bắt đầu làm bài** |
| **TUẦN 18** | **21/12/2016 (Khối 11)** | **Sáng** | Ngữ văn | 90 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 |
| Hóa học | 45 phút | 9 giờ 25 | 9 giờ 30 |
| **21/12/2016 (khối 10)** | **Chiều** | Sinh học | 45 phút | 13 giờ 55 | 14 giờ 00 |
| GDCD | 45 phút | 14 giờ 55 | 15 giờ 00 |
| Lịch sử | 45 phút | 16 giờ 10 | 16 giờ 15 |
| **22/12/2016 (khối 10)** | **Sáng** | Ngữ văn | 90 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 |
| Hóa học | 45 phút | 9 giờ 25 | 9 giờ 30 |
| **22/12/2016 (khối 11)** | **Chiều** | Sinh học | 45 phút | 13 giờ 55 | 14 giờ 00 |
| GDCD | 45 phút | 14 giờ 55 | 15 giờ 00 |
| Lịch sử | 45 phút | 16 giờ 10 | 16 giờ 15 |
| **23/12/2016 (khối 11)** | **Sáng** | Toán | 90 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 |
| Tiếng Anh | 45 phút | 9 giờ 25 | 9 giờ 30 |
| **23/12/2016 (khối 10)** | **Chiều** | Vật lí | 45 phút | 13 giờ 55 | 14 giờ 00 |
| Địa lí | 45 phút | 14 giờ 55 | 15 giờ 00 |
| **24/12/2016 (khối 10)** | **Sáng** | Toán | 90 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 |
| Tiếng Anh | 45 phút | 9 giờ 25 | 9 giờ 30 |
| **24/12/2016 (khối 11)** | **Chiều** | Vật lí | 45 phút | 13 giờ 55 | 14 giờ 00 |
| Địa lí | 45 phút | 14 giờ 55 | 15 giờ 00 |
| **TUẦN 19** | **26/12/2016 (khối 12)** | **Sáng** | Ngữ văn | 120 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 |
| Tiếng Anh | 60 phút | 9 giờ 55 | 10 giờ 00 |
| **Chiều** | Toán | 90 phút | 13 giờ 25 | 13 giờ 30 |
| **27/12/2016 (khối 12)** | **Sáng** | Bài kiểm tra: Môn: Vật lí | 50 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 |
| Bài kiểm tra: Môn: Hóa học | 50 phút | 8 giờ 30 | 8 giờ 35 |
| Bài kiểm tra: Môn: Sinh học | 50 phút | 9 giờ 35 | 9 giờ 40 |
| **28/12/2016 (khối 12)** | **Sáng** | Bài kiểm tra: Môn: Lịch sử | 50 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 |
| Bài kiểm tra: Môn: Địa lí | 50 phút | 8 giờ 30 | 8 giờ 35 |
| Bài kiểm tra: Môn: GDCD | 50 phút | 9 giờ 35 | 9 giờ 40 |