**THỜI GIAN KIỂM TRA BÀI VIẾT 45 PHÚT TRỞ LÊN**

**Học kỳ 2:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Khối 10** | **Khối 11** | **Khối 12** | **Kiểm tra chung** |
| 22  13/01 -18-01 | Công nghệ |  |  |  |
| 25  09/3 – 14/3 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn |  |
| 26  16/3 – 21/3 |  |  |  | **K12: Sinh học** |
| 27  23/3 – 28/3 | Thể dục | Thể dục | Tiếng Anh | **K10: Hóa học, Địa lý**  **K11: Lịch sử, Địa lý**  **K12: Lịch sử** |
| 28  30/3 – 04/4 |  |  | Thể dục | **K10: Tiếng Anh, GDCD**  **K11: Hóa học, GDCD, Vật lý**  **K12: Hóa học, Địa lý** |
| 29  06/4 – 11/4 | Tin học,  Trả bài Ngữ văn | Sinh học | Trả bài Ngữ văn  Ngữ văn | **K10: Toán**  **K11:Toán, T/Anh**  **K12: Vật lý, GDCD** |
| 30  13/4 – 18/4 | Ngữ văn,  GDQP,  Sinh học | Trả bài Ngữ văn  Ngữ văn | Tin học,  GDQP | **K10: Vật lý, Lịch sử,**  **K12: Toán** |
| 31  20/4 – 25/4 | Công nghệ,  Thể dục | Thể dục |  |  |
| 32  27/4 – 02/5 |  | Tin học, Công nghệ, GDQP |  |  |
| 33  04/5 – 09/5 | Trả bài ngữ văn | Trả bài Ngữ văn | Trả bài Ngữ văn  Thể dục |  |
| 34  11/5 – 16/5 | Toán,  Vật lý (t.h),  Hóa học | Vật lý (t.h),  Hóa học | Vật lý (t.h),  Tiếng Anh,  Công nghệ | **K10: T/Anh**  **K11:Toán, T/Anh**  **K12: Hóa học** |
| 35  18/5 – 23/5 | Tin học  Thể dục | Toán  Thể dục | Toán  Thể dục | **K10:Toán**  **K12: Toán** |
| 36-37  25-5 – 06/6 | **Kiểm tra học kỳ 2** | | | **KTHK2**  **K10: T-L-H-V-ANH-Sử**  **K11: T-L-H-V-ANH-Sử**  **K12: T-L-H-Sinh-V-Sử-Địa-ANH-GDCD** |

**QUY ĐỊNH THỜI GIAN NHẬP VÀ KHÓA CÁC CỘT ĐIỂM HỌC KỲ 2**

1. **Cột điểm hệ số 1:**

- Với các môn chỉ có 1 cột kiểm tra 15 phút **(nhập tại cột P1)** : Hoàn thành nhập điểm chậm nhất ngày 25/4/2020, ngày 26/4/2020 khóa điểm.

- Các môn có từ 2 cột kiểm tra 15 phút trở lên **(nhập bắt đầu từ cột P1)**:

+ Cột P1: Hoàn thành nhập điểm chậm nhất ngày ngày 25/3/2020, khóa ngày 26/3/2020.

+ Cột P2: Hoàn thành nhập điểm chậm nhất ngày 25/4/2020, khóa ngày 26/4/2020.

+ Cột P3(nếu có) và Cột M; Hoàn thành nhập điểm chậm nhất ngày 25/5/2020, khóa ngày 26/5/2020.

1. **Cột điểm hệ số 2**: Đối với các môn không kiểm tra chung GVBM hoàn thành nhập điểm chậm nhất thứ 6 hàng tuần, Khóa điểm vào thứ 7 hàng tuần, cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Khối 10** | **Khối 11** | **Khối 12** |
| 27  23/3 – 28/3 | Công nghệ |  |  |
| 29  06/4 – 11/4 | Thể dục | Thể dục | Tiếng Anh |
| 30  13/4 – 18/4 | Ngữ văn |  | Ngữ văn, Thể dục |
| 31  20/4 – 25/4 | Tin học, | Sinh học, Ngữ văn |  |
| 32  27/4 – 02/5 | GDQP,  Sinh học |  | Tin học,  GDQP |
| 33  04/5 – 09/5 | Công nghệ,  Thể dục | Thể dục |  |
| 34  11/5 – 16/5 | Ngữ văn | Ngữ văn ,Tin học,  Công nghệ, GDQP | Ngữ văn |
| 35  18/5 – 23/5 |  |  | Thể dục |
| 36  25-5 – 30/5 | Toán, Vật lý (t.h),  Hóa học, Tin học, Thể dục | Toán(HH), Hóa học,  Thể dục, Vật lý (t.h) | Toán(ĐS), Vật lý (t.h),  Thể dục, Tiếng Anh,  Công nghệ |