ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN I **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐỒNG KHỞI**

*Quận 1, ngày 09 tháng 10 năm 2020*

**KẾ HOẠCH KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN**

**VÀ ĐỊNH KỲ (GIỮA KỲ, CUỐI KỲ) MÔN ĐỊA LÍ**

**NĂM HỌC 2020–2021**

**-------**

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

Căn cứ nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn của Hội đồng bộ môn Quận 1, môn Địa lí họp ngày 7/10 tại Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn.

Tổ, nhóm chuyên môn Địa lí xây dựng Kế hoạch kiểm tra thường xuyên và định kỳ (giữa kỳ và cuối kỳ) năm học 2020-2021 như sau:

1. **YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG**

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh nhằm thúc đẩy học sinh rèn luyện, học tập dựa trên cơ sở sau: Mục tiêu; Chương trình; Kế hoạch giáo dục của cấp học; Điều lệ nhà trường; Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

- Bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai, đúng chất lượng trong đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Kiểm tra thường xuyên và định kỳ: đúng lịch, đúng kế hoạch. Không phát sinh kiểm tra ngẫu hứng, kiểm tra thêm để gỡ điểm.

- Thực hiện công khai lịch, kế hoạch kiểm tra thường xuyên và định kỳ đã được Hiệu trưởng duyệt cho học sinh biết.

- Khi có những vấn đề phát sinh: kiểm tra điểm thấp nhiều…..thì giáo viên và nhóm chuyên môn làm Tờ trình đề xuất giải pháp cho Hiệu trưởng duyệt.

- Giáo viên gửi 02 đề, ma trận, đáp án về cho Tổ trưởng/ nhóm trưởng duyệt 2 tuần trước tuần kiểm tra. Tổ trưởng/ nhóm trưởng nộp đề để Ban giám hiệu duyệt và chọn (gồm ma trận đề, đề thi, đáp án bằng file) 01 tuần trước tuần kiểm tra.

1. **KẾ HOẠCH KIỂM TRA**
2. **THƯỜNG XUYÊN**

* **Khối 6:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lần kiểm tra 1 | Lần kiểm tra 2 | Lần kiểm tra 3 | Lần kiểm tra 4 |
| Tuần |  |  |  |  |
| Hình thức kiểm tra | Miệng | 15 phút | 15 phút |  |
| Nội dung kiểm tra | Bài 1-13 HK1  Bài 14-26 HK2 | Bài 1-4  Bài 14-17 | Nội dung KT 1 tiết. ( Cả năm) |  |
| Cách thức cộng điểm khuyến khích (nếu có) |  |  |  |  |
| Ghi chú | Tháng 9-12  Tháng 1-4 | Tuần 7  Tuần 23 | Tuần 10  Tuần 26 |  |

* **Khối 7:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lần kiểm tra 1 | Lần kiểm tra 2 | Lần kiểm tra 3 | Lần kiểm tra 4 |
| Tuần |  |  |  |  |
| Hình thức kiểm tra | Miệng | 15 phút | 15 phút |  |
| Nội dung kiểm tra | Bài 1-34 HK1  Bài 35-60 HK2 | Bài 5,6,,10,17 HK1  Bài 37-39 HK2 | Nội dung KT 1 tiết. ( Cả năm) |  |
| Cách thức cộng điểm khuyến khích (nếu có) |  |  |  |  |
| Ghi chú | Tháng 9-12  Tháng 1-4 | Tuần 7  Tuần 23 | Tuần 10  Tuần 26 |  |

* **Khối 8:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lần kiểm tra 1 | Lần kiểm tra 2 | Lần kiểm tra 3 | Lần kiểm tra 4 |
| Tuần |  |  |  |  |
| Hình thức kiểm tra | Miệng | 15 phút | 15 phút |  |
| Nội dung kiểm tra | Bài 1-11 HK1  Bài 12-43HK2 | Bài 1-5 HK1  Bài 15-17 HK2 | Nội dung KT 1 tiết. ( Cả năm) |  |
| Cách thức cộng điểm khuyến khích (nếu có) |  |  |  |  |
| Ghi chú | Tháng 9-12  Tháng 1-4 | Tuần 7  Tuần 23 | Tuần 10  Tuần 26 |  |

* **Khối 9:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lần kiểm tra 1 | Lần kiểm tra 2 | Lần kiểm tra 3 | Lần kiểm tra 4 |
| Tuần |  |  |  |  |
| Hình thức kiểm tra | Miệng | 15 phút | 15 phút |  |
| Nội dung kiểm tra | Bài 2-29-HK1  Bài31-39- HK2 | Bài 2-6  Bài 31-33 | Nội dung KT 1 tiết.( Cả năm) |  |
| Cách thức cộng điểm khuyến khích (nếu có) |  |  |  |  |
| Ghi chú | Tháng 9-12  Tháng 1-4 | Tuần 7  Tuần 23 | Tuần 10  Tuần 26 |  |

1. **KIỂM TRA ĐINH KỲ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khối 6 | Khối 7 | Khối 8 | Khối 9 |
| Tuần | 11  28 | 11  28 | 11  28 | 11  28 |
| Hình thức kiểm tra | 1 tiết | 1 tiết | 1 tiết | 1 tiết |
| Nội dung kiểm tra | Bài 7đến 9  Bài 18 đến 21 | Bài 19-27  Bài 41 đến 48 | Bài 5 đến 9  Bài 23 đến 26 | Bài 10 đến 16.  Bài 31 đến 36 |
| Cách thức cộng điểm khuyến khích (nếu có) |  |  |  |  |
| Ghi chú |  |  |  |  |

1. **PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:**

* **Giáo viên bộ môn: Cô Phan Nguyễn Lan Hương; Cô Nguyễn Thị Huyền; Cô Trương Thị Thanh Tâm.**
* **Nhóm trưởng: Cô Phan Nguyễn Lan Hương.**
* **Tổ trưởng:Thầy Nguyễn Thanh Hải.**

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra của môn Địa lí Trường Trung học cơ sở Đồng Khởi, năm học 2020-2021 để thực hiện nghiêm túc và thống nhất trong nhóm, tổ chuyên môn. Cá nhân nào thực hiện ngoài Kế hoạch kiểm tra này sẽ chịu trách nhiệm về quy chế chuyên môn./.

**HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG NHÓM TRƯỞNG**

**……….……………….. Nguyễn Thanh Hải Phan Nguyễn Lan Hương**