**LỊCH KIỂM TRA DỰ KIẾN**

**Năm học 2021-2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tháng** | **Tuần** | **Thời gian** | **Môn****GDCD** | **Môn****Âm nhạc** | **Môn****Mĩ thuật** | **Môn Công Nghệ** | **Môn****Tin học** | **Môn** **Thể Dục** |
| **Tháng 9** | 1 | Từ 6/9 đến 11/9 | Bắt đầu tuần 1, năm học 2021-2022 | Bắt đầu tuần 1, năm học 2021-2022 | Bắt đầu tuần 1, năm học 2021-2022 | Bắt đầu tuần 1, năm học 2020-2021 | Bắt đầu tuần 1 | Bắt đầu tuần 1, năm học 2020-2021 |
| 2 | Từ 13/9 đến 18/9 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Từ 20/9 đến 25/9 |  |  | **ĐGtx**, **(Khối 6,7,8)**Hỏi – đáp**Trực tuyến** |  |  |  |
| 4 | Từ 27/9 đến 02/10 | **ĐGtx,** trắc nghiệm **Trực tuyến** | **ĐGtx**, hỏi – đáp, viết**Trực tuyến** |  |  | ĐĐGtx |  |
| **Tháng 10** | 5 | Từ 4/10 đến 9/10 |  |  |  | ĐGtx 6; viếtĐGtx 7, 8; sản phẩm học tậpĐGtx 9; hỏi-đáp(Trực tuyến) |  | ĐGtx, Thực Hành, hoặc hỏi đáp.**Trực tuyến** |
| 6 | Từ 11/10 đến 16/10 |  |  |  |  | ĐĐGtx |  |
| 7 | Từ 18/10 đến 23/10 |  |  | **Dự kiến kiểm tra giữa kỳ 1 (Khối 6,7,8)**(Thực hành )**Trực tuyến** |  |  |  |
| 8 | Từ 25/10 đến 30/10 | **Dự kiến kiểm tra giữa kỳ 1 (khối 7)**(Viết )**Trực tuyến** | **Dự kiến kiểm tra giữa kỳ 1 (Khối 7,8,9)**(Thực hành )**Trực tuyến** | **Dự kiến kiểm tra giữa kỳ 1 (Khối 6,7,8)**(Thực hành )**Trực tuyến** | ĐGgk 6; viếtĐGtx 7, 8; viết |  | ĐGtx, Thực Hành, hoặc hỏi đáp.**Trực tuyến** |
| **Tháng 11** | 9 | Từ 1/11 đến 6/11 |  | **Dự kiến kiểm tra giữa kỳ 1 (Khối 6)**(Thực hành )**Trực tuyến** |  | ĐGgk 8,9; viết | ĐĐGgk 1 | ĐGgk, Thực Hành **Trực tuyến** |
| 10 | Từ 8/11 đến 13/11 | **Dự kiến kiểm tra giữa kỳ 1 (khối 6, 8, 9)**(trắc nghiệm )**Trực tuyến** |  | **ĐGtx, (Khối 6,7,8)** Hỏi – đáp**Trực tuyến** | ĐGgk 7; viết |  |  |
| 11 | Từ 15/11 đến 20/11 |  | **ĐGtx,** hỏi – đáp, viết**Trực tuyến** |  |  |  |  |
| 12 | Từ 22/11 đến 27/11 |  |  |  | ĐGtx 7, 8; sản phẩm học tập(Trực tuyến) |  |  |
| **Tháng 12** | 13 | Từ 29/11 đến 4/12 | **ĐGtx (**hỏi – đáp, thuyết trình, trắc nghiệm) |  |  | ĐGtx 6; hỏi-đápĐGtx 9; viết(Trực tuyến) |  |  |
| 14 | Từ 6/12 đến 11/12 |  | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 1**(Thực hành )**Trực tuyến** | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 1**(Thực hành)**Trực tuyến** |  | ĐĐGck 1 | ĐGtx, Thực Hành**Trực tuyến, khối 7,8,9** |
| 15 | Từ 13/12 đến 18/12 |  | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 1**(Thực hành )**Trực tuyến** | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 1**(Thực hành)**Trực tuyến** |  |  |  |
| 16 | Từ 20/12 đến 25/12 | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 1 (trắc nhiệm)***(Theo kế hoạch của PGD)* | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 1** *(Theo kế hoạch của PGD)* | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 1** *(Theo kế hoạch của PGD)* | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 1** *(Theo kế hoạch của PGD)* |  | ĐGck, Thực Hành**Trực tuyến, hoặc, trực tiếp** |
| 17 | Từ 27/12 đến 01/01 |  |  |  |  |  |  |
| **Tháng 1** | 18 | Từ 03/1 đến 08/1 |  |  |  |  |  |  |
| Từ 10/1 đến 15/1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Từ 17/1 đến 22/1 | Bắt đầu HK2 | Bắt đầu HK2 | Bắt đầu HK2 | Bắt đầu HK2 | Bắt đầu HK2 | Bắt đầu HK2 |
| 20 | Từ 24/1 đến 29/1 |  |  |  |  |  |  |
| **Tháng 2** |  | Từ 31/1 đến 5/2 | Nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 29 tháng 01 năm 2022 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 06 tháng 02 năm 2022 (Mùng 06 tháng Giêng Âm lịch). | Nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 29 tháng 01 năm 2022 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 06 tháng 02 năm 2022 (Mùng 06 tháng Giêng Âm lịch). | Nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 29 tháng 01 năm 2022 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 06 tháng 02 năm 2022 (Mùng 06 tháng Giêng Âm lịch). | Nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 29 tháng 01 năm 2022 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 06 tháng 02 năm 2022 (Mùng 06 tháng Giêng Âm lịch). | Nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 29 tháng 01 năm 2022 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 06 tháng 02 năm 2022 (Mùng 06 tháng Giêng Âm lịch). | Nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 29 tháng 01 năm 2022 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 06 tháng 02 năm 2022 (Mùng 06 tháng Giêng Âm lịch). |
| 21 | Từ 7/2 đến 12/2 | **ĐGtx,** trắc nghiệm **,viết** |  | **ĐGtx,** hỏi – đáp |  |  |  |
| 22 | Từ 14/2 đến 19/2 |  | **ĐGtx,** hỏi – đáp |  | ĐGtx 7, 8; sản phẩm học tậpĐGtx 9; hỏi-đáp | ĐĐGtx | ĐGtx, Thực Hành, hoặc hỏi đáp.**Trực tuyến, hoặc trục tiếp** |
| 23 | Từ 21/2 đến 26/2 |  |  |  | ĐGtx 6; sản phẩm học tập |  |  |
| **Tháng 3** | 24 | Từ 28/2đến 5/3 |  | **Dự kiến kiểm tra giữa kỳ 2 (6,7,8)**(Thực hành ) | **Dự kiến kiểm tra giữa kỳ 2 (6,7,8,9)**(Thực hành ) |  | ĐĐGgk 2 |  |
| 25 | Từ 7/3 đến 12/3 | **Dự kiến kiểm tra giữa kỳ 2** (khối 9)(Viết ) |  | **Dự kiến kiểm tra giữa kỳ 2 (6,7,8,9)**(Thực hành ) | ĐGtx 7, 8; hỏi - đápĐGgk 9; thực hành |  | ĐGtx, Thực Hành, hoặc hỏi đáp.**Trực tuyến, hoặc trục tiếp** |
| 26 | Từ 14/3 đến 19/3 | **Dự kiến kiểm tra giữa kỳ 2 (khối 6)**(Viết ) |  |  | ĐGgk 7, 8; viết |  | ĐGck, Thực Hành,**Trực tuyến, hoặc trục tiếp** |
| 27 | Từ 21/3 đến 26/3 | **Dự kiến kiểm tra giữa kỳ 2 (khối 7,8)**(Viết ) |  |  | ĐGgk 6; sản phẩm | ĐĐGtx |  |
| 28 | Từ 28/3 đến 2/4 |  |  | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 2**(Thực hành ) |  |  |  |
| **Tháng 4** | 29 | Từ 4/4 đến 9/4 | **ĐGtx** (hỏi – đáp, thuyết trình, trắc nghiệm) | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 2**(Thực hành ) | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 2**(Thực hành ) | ĐGtx 7, 8; viếtĐGtx 9; sản phẩm |  | ĐGtx, Thực Hành, hoặc hỏi đáp.**Trực tuyến, hoặc trục tiếp, khối 7,8,9** |
| 30 | Từ 11/4 đến 16/4 |  | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 2**(Thực hành ) | ĐGtx, hỏi – đáp | ĐGtx 6; hỏi-đáp | ĐĐGck 2 | ĐGck, Thực Hành, hoặc hỏi đáp.**Trực tuyến, hoặc trục tiếp** |
| 31 | Từ 18/4 đến 23/4 | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 2***(Theo kế hoạch của PGD)* | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 2***(Theo kế hoạch của PGD)* | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 2***(Theo kế hoạch của PGD)* | **Dự kiến kiểm tra cuối kỳ 2***(Theo kế hoạch của PGD)* |  |  |
| 32 | Từ 25/4 đến 30/4 |  |  |  |  |  |  |
| **Tháng 5** | 33 | Từ 2/5 đến 7/5 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Từ 9/5 đến 14/5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Từ 16/5 đến 21/5 |  |  |  |  |  |  |
| Từ 23/5 đến 28/5 | **Tuần dự trữ** | **Tuần dự trữ** |  |  |  |  |
| Từ ngày29-31/5/2022 | Ngày kết thúc năm học | Ngày kết thúc năm học |  |  |  |  |
| **Tháng 6** |  | Xét TN THCS trước 15/6/2021 | Xét TN THCS trước 15/6/2022 |  |  |  |  |