|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN  **TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI**  Số: 11 /KH-THPT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Khoái Châu, ngày 18 tháng 3 năm 2022* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục thực hiện chương trình Lớp 10 năm học 2022 – 2023**

Thực hiện Công văn số 370/SGDĐT- GDTrH-GDTX ngày 09/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên V/v xây dựng phương án tổ chức dạy học lớp 10 năm học 2022-2023

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ tình hình về biên chế CBQL, giáo viên và số lớp học khối 10, 11,12 trường THPT Trần Quang Khải năm học 2022 - 2023;

Căn cứ nhu cầu học tập của học sinh THCS khi trúng tuyển vào lớp 10 THPT Trần Quang Khải của những năm học trước.

Trường THPT Trần Quang Khải xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục thực hiện chương trình lớp 10 năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

# K10 chia thành 4 nhóm cụ thể:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung giáo dục** | | | | **Nội dung giáo dục cho từng lớp** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Môn học và hoạt động giáo dục** | | | | **Nhóm 1** | | | | | | | **Nhóm 2** | | | | | **Nhóm 3** | | | | | **Nhóm 4** | | | |
|  | | | | **10A1** | | **10A2** | | **10A3** | | **10A4** | | | **10A5** | | **10A6** | | | **10A7** | | **10A8** | | | **10A9** | |
| **Môn học  bắt buộc** | **Ngữ văn** | | Văn | | Văn | | Văn | | Văn | | | Văn | | Văn | | | Văn | | Văn | | | Văn | |
| **Toán** | | Toán | | Toán | | Toán | | Toán | | | Toán | | Toán | | | Toán | | Toán | | | Toán | |
| **T. Anh** | | T. Anh | | T. Anh | | T. Anh | | T. Anh | | | T. Anh | | T. Anh | | | T. Anh | | T. Anh | | | T. Anh | |
| **GDTC** | | GDTC | | GDTC | | GDTC | | GDTC | | | GDTC | | GDTC | | | GDTC | | GDTC | | | GDTC | |
| **GD QP và AN** | | QPAN | | QPAN | | QPAN | | QPAN | | | QPAN | | QPAN | | | QPAN | | QPAN | | | QPAN | |
| **Môn học lựa chọn** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **Nhóm môn KHXH** | **Lịch sử** | | Sử | | Sử | | Sử | |  | | |  | | Sử | | | Sử | | Sử | | | Sử | |
| **Địa lý** | |  | |  | |  | | Địa | | | Địa | | Địa | | | Địa | | Địa | | | Địa | |
| **GD KT và PL** | |  | |  | |  | |  | | |  | | GD | | | GD | | GD | | | GD | |
| **Nhóm môn  KHTN** | **Vật lý** | | Lý | | Lý | | Lý | | Lý | | | Lý | | Lý | | | Lý | |  | | |  | |
| **Hóa học** | | Hóa | | Hóa | | Hóa | | Hóa | | | Hóa | |  | | |  | |  | | |  | |
| **Sinh học** | | Sinh | | Sinh | | Sinh | | Sinh | | | Sinh | |  | | |  | | Sinh | | | Sinh | |
| **Nhóm môn công nghệ  và nghệ thuật** | **Công nghệ** | |  | |  | |  | | CN | | | CN | |  | | |  | | CN | | | CN | |
| **Tin học** | | Tin học | | Tin học | | Tin học | |  | | |  | | Tin học | | | Tin học | |  | | |  | |
| **Âm nhạc** | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **Mỹ thuật** | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **Chuyên đề học tập lựa chọn** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **3 cụm CĐ** | | | | Văn | | Văn | | Văn | | Văn | | | Văn | | Văn | | | Văn | | Văn | | | Văn | |
| Toán | | Toán | | Toán | | Toán | | | Toán | | Toán | | | Toán | | Toán | | | Toán | |
| Anh | | Anh | | Anh | | Địa | | | Địa | | Địa | | | Địa | | TD | | | TD | |
| **HĐGD bắt buộc** | | **Hoạt động TN, HN** | | GVCN | | GVToán | | GVCN | | GVCN | | | GVCN | | GVToán | | | GVCN | | GVCN | | | GVCN | |
| **Nội dung giáo dục của địa phương** | | | | Nhóm Sử | | Nhóm Sử | | Nhóm Sử | | Nhóm Sử | | | Nhóm Sử | | Nhóm Sử | | | Nhóm Sử | | Nhóm Sử | | | Nhóm Sử | |
| **Tổng số tiết học/năm học** | | | | **1.015** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tổng số tiết học trung bình/tuần** | | | | **29** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Quy chế xếp học sinh lớp 10 theo nhóm môn học

- Căn cứ vào thực tế biên chế giáo viên của nhà trường

- Căn cứ vào điều kiện thực tế cơ sở vật chất của nhà trường

# - Sau khi có kết quả tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Hưng Yên, học sinh trúng tuyển vào trường THPT Trần Quang khải sẽ đến trường nhận phiếu đăng ký nguyện vọng vào lớp:

# - Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng theo 4 nhóm như (mục 4 phần II). Nhà trường ưu tiên nguyện vọng 1. Trong trường hợp số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu cho từng nhóm, nhà trường ưu tiên quyền lợi của người học trong khả năng của nhà trường và quy chế của Bộ GD&ĐT.

# Nhà trường: quán triệt nội dung kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội và lãnh đạo địa phương hiểu rõ mục tiêu, sứ mệnh của nhà trường trong công tác triển khai dạy học theo Chương trình GDPT 2018; công khai Phương án tổ chức dạy học lớp 10, công khai Quy chế xếp học sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 theo nhóm môn học; đăng lên Cổng TT ĐT của trường, gửi đến phòng GD&ĐT huyện Khoái Châu, đăng lên Cổng TTĐT của Sở GDĐT.

Ban Chuyên môn chỉ đạo các tổ chuyên môn đề xuất danh sách giáo viên tham gia tập huấn chương trình mới để đảm bảo số lượng, chất lượng giáo viên đảm nhiệm dạy học lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục thực hiện chương trình lớp 10 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Trần Quang Khải./.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:  -Sở GD&ĐT Hưng Yên ( Để báo cáo)  -Phòng GD&ĐT huyện Khoái Châu (Để phối hợp)  -Lưu VP | **HIỆU TRƯỞNG**  **Trần Xuân Đông** |