|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK **TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP** | **CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023**

**Lịch kiểm tra khối 10 ( khối 10 kiểm tra tập trung 4 môn)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày kiểm tra** | **Buổi** | **Môn** | **Thời gian kiểm tra** | **Giờ phát đề** | **Giờ bắt đầu làm bài** | **Hết giờ làm bài** | **Hình thức** |
| **Thứ 2**07/11/2022 | Chiều | Ngữ văn | 90 phút | 13h 55’ | 14h 00 | 15h 30’ | Tự luận |
| Tiếng Anh | 45 phút | 15h 55’ | 16h 00 | 16h 45’ | TL+TNKQ |
| **Thứ 4**09/11/2022 | Chiều | Toán | 90 phút | 13h 55’ | 14h 00 | 15h 30’ | TL+TNKQ |
| Lịch sử | 45 phút | 15h 55’ | 16h 00 | 16h 45’ | TL+TNKQ |

**Lịch kiểm tra khối 11( khối 11 kiểm tra tập trung 8 môn)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày kiểm tra** | **Buổi** | **Môn** | **Thời gian kiểm tra** | **Giờ phát đề** | **Giờ bắt đầu làm bài** | **Hết giờ làm bài** | **Hình thức** |
| **Thứ 2**07/11/2022 | Chiều | Ngữ văn | 90 phút | 13h 55’ | 14h 00 | 15h 30’ | Tự luận |
| Tiếng Anh | 45 phút | 15h 55’ | 16h 00 | 16h 45’ | TL+TNKQ |
| **Thứ 3**08/11/2022 | Chiều | Hóa học | 45 phút | 13h 55’ | 14h 00 | 14h 45’ | TL+TNKQ |
| Địa lý | 45 phút | 15h 25’ | 15h 30 | 16h 15’ | TL+TNKQ |
| **Thứ 4**09/11/2022 | Chiều | Toán | 90 phút | 13h 55’ | 14h 00 | 15h 30’ | TL+TNKQ |
| Lịch sử | 45 phút | 15h 55’ | 16h 00 | 16h 45’ | TL+TNKQ |
| **Thứ 5**10/11/2022 | Chiều | Vật lý | 45 phút | 13h 55’ | 14h 00 | 14h 45’ | TL+TNKQ |
| Sinh học | 45 phút | 15h 25’ | 15h 30 | 16h 15’ | TL+TNKQ |

**Lịch kiểm tra khối 12( khối 12 kiểm tra tập trung 9 môn)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày kiểm tra** | **Buổi** | **Môn** | **Thời gian kiểm tra** | **Giờ phát đề** | **Giờ bắt đầu làm bài** | **Hết giờ làm bài** | **Hình thức** |
| **Thứ 2**07/11/2022 | Sáng | Ngữ văn | 90 phút | 07h 55’ | 08h 00 | 09h 30’ | Tự luận |
| Tiếng Anh | 45 phút | 10h 05’ | 10h 10’ | 10h 55’ | TNKQ |
| **Thứ 3**08/11/2022 | Sáng | Toán | 90 phút | 07h 55’ | 08h 00 | 09h 30’ | TNKQ |
| **Thứ 4**09/11/2022 | Sáng | Vật lý | 45 phút | 07h 55’ | 08 h 00 | 08 h 45’ | TNKQ |
| Hóa học | 45 phút | 08 h 55’ | 09 h 00 | 09 h 45’ | TNKQ |
| Sinh học | 45 phút | 09 h 55’ | 10 h 00 | 10 h 45’ | TNKQ |
| **Thứ 5**10/11/2022 | Sáng | Lịch sử | 45 phút | 07h 55’ | 08 h 00 | 08 h 45’ | TNKQ |
| Địa lý | 45 phút | 08 h 55’ | 09 h 00 | 09 h 45’ | TNKQ |
| GDCD | 45 phút | 09 h 55’ | 10 h 00 | 10 h 45’ | TNKQ |

**Lưu ý:** + Buổi sáng học sinh có mặt tại trường trước 07 h 30’

 + Buổi chiều học sinh có mặt tại trường trước 13h 30’

 + Học sinh thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19.