|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI | **LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019**  **Đối với các môn kiểm tra tập trung theo khối - Ngày 21 và 22/12/2018**  *(Kèm theo kế hoạch số ..../KH-THPT CĐ, ngày ..../..../2018 của trường THPT Chúc Động)* |
| **TRƯỜNG THPT CHÚC ĐỘNG** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày kiểm tra** | | **Khối lớp** | **Môn** | **Hình thức kiểm tra** | **Thời gian**  **làm bài** | **Giờ HS vào phòng** | **Giờ phát đề** | **Giờ làm bài** | **Hết giờ làm bài** |
| **21/12** | *Buổi sáng* | **Khối 12** | **Ngữ Văn** | Tự luận | 90 phút | **7h20'** | 7h35' | 7h40' | 9h10' |
| *Buổi chiều* | **Toán** | Trắc nghiệm | 90 phút | **12h40'** | 12h50' | 13h00' | 14h30' |
| **T.Anh** | Trắc nghiệm | 60 phút | **14h40'** | 14h50' | 15h00' | 16h00' |
| **22/12** | *Buổi sáng* | **Khối 11** | **Toán** | Tự luận | 90 phút | **7h20'** | 7h35' | 7h40' | 9h10' |
| **Ngữ Văn** | Tự luận | 90 phút | **9h20'** | 9h35' | 9h40' | 11h10' |
| *Buổi chiều* | **Khối 10** | **Toán** | Tự luận | 90 phút | **12h40'** | 12h55' | 13h00' | 14h30' |
|  | **Ngữ Văn** | Tự luận | 90 phút | **14h40'** | 14h55' | 15h00' | 16h30' |

***\* Lưu ý:***

***(1) CB, GV làm nhiệm vụ coi kiểm tra và học sinh đến dự kiểm tra theo lịch và có mặt tại trường:***

***- Buổi sáng: 7h15'; - Buổi chiều: 12h30'.***

***(2) Giấy kiểm tra dành cho học sinh khối 12 do nhà trường chuẩn bị; giấy kiểm tra của học sinh khối 10, 11 và giấy nháp do học sinh tự chuẩn bị.***

***(3) Sau khi kết thúc mỗi môn, TTCM nhận bài và phân công giáo viên chấm (GV dạy lớp nào thì chấm bài của học sinh lớp đó).***

***(4) GVCN có trách nhiệm nhắc nhở HS lớp chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra.***

**BAN GIÁM HIỆU**

**HIỆU LỆNH TRỐNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối lớp** | **Ngày**  **kiểm tra** | **Môn** | **Thời gian**  **làm bài** | **Trống báo** | **Giờ HS vào phòng** | **Giờ phát đề** | **Giờ làm bài** | **Hết giờ làm bài** |
| **Khối 12** | **21/12** | **Ngữ Văn** | 90 phút | 7h15' | 7h20' | 7h35' | 7h40' | 9h10' |
| **Toán** | 90 phút | 12h30' | 12h40' | 12h50' | 13h00' | 14h30' |
| **T.Anh** | 60 phút |  | 14h40' | 14h50' | 15h00' | 16h00' |
| **Khối 11** | **22/12** | **Toán** | 90 phút | 7h15' | 7h20' | 7h35' | 7h40' | 9h10' |
| **Ngữ Văn** | 90 phút |  | 9h20' | 9h35' | 9h40' | 11h10' |
| **Khối 10** | **Toán** | 90 phút | 12h30' | 12h40' | 12h55' | 13h00' | 14h30' |
| **Ngữ Văn** | 90 phút |  | 14h40' | 14h55' | 15h00' | 16h30' |
| **HIỆU LỆNH TRỐNG** | | | | **1 hồi dài** | **6 tiếng** | **3 tiếng** | **1 tiếng** | **1 hồi 3 tiếng** |