|  |  |
| --- | --- |
| UBND THỊ XÃ NGÃ NĂM**TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH QUỚI 1**Số: **/**KH-THVQ1 | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Vĩnh Quới, ngày 30 tháng 8 năm 2024* |

**KẾ HOẠCH**

**Khung thời gian năm học 2024-2025**

 *Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2024-2025
đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;*

 *Căn cứ vào tình hình thực tế của trường năm học 2024-2025. TrườngTiểu học Vĩnh Quới 1 xây dựng kế hoạch thời gian năm học cụ thể như sau:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Cụ thể của tuần lễ** | **Thời gian quy định chung** | **Thời gian và nội dung ghi nhớ** |
|  | Ngày khai giảng | **05/09/2024** | Khai giảng năm học 2024-2025 |
| **Học kỳ I (18 tuần thực học)** | **09/09/2024→ 10/01/2025** |  |
| **01** | **Thực học tuần lễ thứ nhất** | **09/09/2024→ 13/09/2024** |  |
| 02 | Thực học tuần lễ thứ hai | 16/09/2024→ 20/09/2024 |  |
| 03 | Thực học tuần lễ thứ ba | 23/09/2024→ 27/09/2024 |  |
| 04 | Thực học tuần lễ thứ tư | 30/09/2024→ 04/10/2024 |  |
| 05 | Thực học tuần lễ thứ năm | 07/10/2024→11/10/2024 |  |
| 06 | Thực học tuần lễ thứ sáu | 14/10/2024→ 18/10/2024 |  |
| 07 | Thực học tuần lễ thứ bảy | 21/10/2024→ 25/10/2024 |  |
| 08 | Thực học tuần lễ thứ tám | 28/10/2024→ 01/11/2024 |  |
| 09 | Thực học tuần lễ thứ chín | 04/11/2024→ 08/11/2024 |  |
| **10** | **Thực học tuần lễ thứ mười** | **11/11/2024→ 15/11/2024** | **Kiểm tra giữa HKI Toán - TV lớp 4,5** |
| 11 | Thực học tuần lễ thứ mười một | 18/11/2024→ 22/11/2024 |  |
| 12 | Thực học tuần lễ thứ mười hai | 25/11/2024→ 29/11/2024 |  |
| 13 | Thực học tuần lễ thứ mười ba | 02/12/2024→ 06/12/2024 |  |
| 14 | Thực học tuần lễ thứ mười bốn | 09/12/2024→ 13/12/2024 |  |
| 15 | Thực học tuần lễ thứ mười lăm | 16/12/2024→ 20/12/2024 |  |
| 16 | Thực học tuần lễ thứ mười sáu | 23/12/2024→ 27/12/2024 |  |
| 17 | Thực học tuần lễ thứ mười bảy | 30/12/2024→ 03/01/2025 |  |
| **18** | **Thực học tuần lễ thứ mười tám** | **06/01/2025→ 10/01/2025** | **Ôn tập kiểm tra cuối Học kỳ I** |
| **Học kỳ II (17 tuần thực học)** | **13/01/2025→ 24/05/2025** |  |
| **19** | **Thực học tuần lễ thứ mười chín** | **13/01/2025→ 17/01/2025** |  |
| 20 | Thực học tuần lễ thứ hai mươi | 20/01/2025→24/01/2025 |  |
| **Học sinh nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 27/01/2025 đến hết ngày 08/02/2025 (từ 28/12/2024 Âm lịch đến hết 11/01/2025Âm lịch).** |
| 21 | Thực học tuần lễ thứ hai mươi mốt | 10/02/2025→ 14/02/2025 |  |
| 22 | Thực học tuần lễ thứ hai mươi hai | 17/02/2025→ 21/02/2025 |  |
| 23 | Thực học tuần lễ thứ hai mươi ba | 24/02/2025→ 28/02/2025 |  |
| 24 | Thực học tuần lễ thứ hai mươi bốn | 03/03/2025→ 07/03/2025 |  |
| 25 | Thực học tuần lễ thứ hai mươi lăm | 10/03/2025→ 14/03/2025 |  |
| 26 | Thực học tuần lễ thứ hai mươi sáu | 17/03/2025→ 21/03/2025 |  |
| 27 | Thực học tuần lễ thứ hai mươi bảy | 24/03/2025→ 28/03/2025 |  |
| 28 | **Thực học tuần lễ thứ hai mươi tám** | **31/03/2025→ 04/4/2025** | **Kiểm tra giữa HKII lớp 4,5** |
| 29 | Thực học tuần lễ thứ hai mươi chín | 07/4/2025→ 11/04/2025 |  |
| 30 | Thực học tuần lễ thứ ba mươi | 14/4/2025→ 18/04/2025 |  |
| 31 | Thực học tuần lễ thứ ba mươi mốt | 21/4/2025→25/4/2025 |  |
| 32 | Thực học tuần lễ thứ ba mươi hai | 28/4/2025→ 02/5/2025 |  |
| **Tuần lễ thứ ba mươi hai: ngày 07/4 (10/3 Âm lịch, Thứ Hai - Giỗ tổ Hùng Vương); 30/4 (Thứ Tư); 01/5 (Thứ Năm);Còn lại3ngàythựchọc28,29/04; 02/5(Thứ Hai; Thứ Ba và Thứ Sáu).** |
| 33 | Thực học tuần lễ thứ ba mươi ba | 05/5/2025 → 09/5/2025 |  |
| 34 | Thực học tuần lễ thứ ba mươi bốn | 12/5/2025→ 16/05/2025 |  |
| **35** | **Thực học tuần lễ thứ ba mươi lăm** | **19/5/2025→ 23/05/2025** | **Ôn tập kiểm tra cuối năm** |
| **Ngày kết thúc năm học** | Chậm nhất là ngày **30/05/2025** |

**\* Phụ chú:**

Khung kế hoạch thời gian này áp dụng cho tất cả các khối lớp trong trường TH Vĩnh Quới 1.Trong thời gian thực hiện nếu có điều chỉnh trường sẽ có thông báo sau./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Phòng GDĐT (b/c);- Giáo viên, nhân viên trường (t/h);- Lưu: VT. |  **HIỆU TRƯỞNG****(Đã ký)** |