**TRƯỜNG THPT CHÚC ĐỘNG**

**LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - KHỐI 10, 11, 12 NĂM HỌC 2022-2023**

**1. Đối với các môn Toán, Văn, Tiếng Anh: KIỂM TRA CHUNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Buổi** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Hình thức kiểm tra** | **Gọi HS vào phòng** | **Giờ phát đề** | **Bắt đầu tính giờ làm bài** | **Hết giờ làm bài** |
| **Khối 10, 11****Ngày 28/10/2022** | Sáng | Văn | 90 phút | Tự luận | 7h15’ | 7h30’ | 7h40’ | 9h10’ |
| T.Anh | 60 phút | Trắc nghiệm | 9h25’ | 9h40’ | 9h50’ | 10h50’ |
| Chiều | Toán | 90 phút | Tự luận | 13h30' | 13h45' | 13h50' | 15h20' |
| **Khối 12****Ngày 29/10/2022** | Sáng | Văn | 90 phút | Tự luận | 7h15’ | 7h30’ | 7h40’ | 9h10’ |
| T.Anh | 60 phút | Trắc nghiệm | 9h25’ | 9h40’ | 9h50’ | 10h50’ |
| Chiều | Toán | 90 phút | Trắc nghiệm | 13h30' | 13h45' | 13h55' | 15h25' |

**2. Đối với các môn học còn lại và hoạt động TN-HN: KIỂM TRA THEO ĐƠN VỊ LỚP**

**- Giáo viên bộ môn tổ chức kiểm tra theo quy định và kế hoạch của nhà trường.**

**- Thời gian kiểm tra: Từ 31 tháng 10 năm 2022 đến 05 tháng 11 năm 2022.**

 **BAN GIÁM HIỆU**

**HIỆU LỆNH TRỐNG**

**KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - KHỐI 10, 11 NĂM HỌC 2022-2023**

**(Đối với các môn Toán, Văn, Tiếng Anh)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Buổi** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Gọi HS vào phòng** | **Giờ phát đề** | **Bắt đầu tính giờ làm bài** | **Hết giờ làm bài** |
|  |  |  |  | **Giờ** | **Trống** | **Giờ** | **Trống** | **Giờ** | **Trống** | **Giờ** | **Trống** |
| Ngày 28/10/2022 | Sáng | Văn | 90 phút | 7h15’ | **6 tiếng** | 7h30’ | **3 tiếng** | 7h40’ | **1 tiếng** | 9h10’ | **1 hồi** |
| T.Anh | 60 phút | 9h25’ | 9h40’ | 9h50’ | 10h50’ |
| Chiều | Toán | 90 phút | 13h30' | 13h45' | 13h50' | 15h20' |

**HIỆU LỆNH TRỐNG**

**KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - KHỐI 12 NĂM HỌC 2022-2023**

**(Đối với các môn Toán, Văn, Tiếng Anh)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Buổi** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Gọi HS vào phòng** | **Giờ phát đề** | **Bắt đầu tính giờ làm bài** | **Hết giờ làm bài** |
|  |  |  |  | **Giờ** | **Trống** | **Giờ** | **Trống** | **Giờ** | **Trống** | **Giờ** | **Trống** |
| Ngày 10/5/2022 | Sáng | Văn | 90 phút | 7h15’ | **6 tiếng** | 7h30’ | **3 tiếng** | 7h40’ | **1 tiếng** | 9h10’ | **1 hồi** |
| T.Anh | 60 phút | 9h25’ | 9h40’ | 9h50’ | 10h50’ |
| Chiều | Toán | 90 phút | 13h30' | 13h45' | 13h55' | 15h25' |