**LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 – 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Buổi** | **Môn** | **Thời gian**  **làm bài** | **Giờ phát đề cho học sinh** | **Giờ bắt đầu**  **làm bài** | **Phân công giám thị** |
| 03/01/2025  Thứ Sáu | SÁNG | **Ngữ văn 9** | 90 phút | 7 giờ 10 phút | 7 giờ 15 phút | Thương – Công - **Hiếu** – Xinh – Đức – Huệ - Thụ - Tình – Thu |
| **tiếng Anh 9** | 60 phút | 8 giờ 55 phút | 9 giờ 00 phút |
| LS&ĐL 6 | 60 phút | 7 giờ 10 phút | 7 giờ 15 phút |
| LS&ĐL 8 | 60 phút | 7 giờ 10 phút | 7 giờ 15 phút |
| GDCD 6 | 45 phút | 8 giờ 25 phút | 8 giờ 30 phút |
| GDCD 8 | 45 phút | 8 giờ 25 phút | 8 giờ 30 phút |
| CHIỀU | **Toán 7** | 90 phút | 13 giờ 10 phút | 13 giờ 15 phút | Huệ - Xinh – **Hiếu** – Đức |
| 04/01/2025  Thứ Bảy | SÁNG | **Toán 9** | 90 phút | 7 giờ 10 phút | 7 giờ 15 phút | Thương – Công - **Hiếu** – Xinh – Đức – Huệ - Thụ - Tình – Thu |
| KHTN 7 | 90 phút | 7 giờ 10 phút | 7 giờ 15 phút |
| KHTN 8 | 90 phút | 7 giờ 10 phút | 7 giờ 15 phút |
| Công Nghệ 7 | 45 phút | 8 giờ 55 phút | 9 giờ 00 phút |
| Công Nghệ 8 | 45 phút | 8 giờ 55 phút | 9 giờ 00 phút |
| CHIỀU | **Ngữ văn 6** | 90 phút | 13 giờ 10 phút | 13 giờ 15 phút | Thương – Công – Thụ - **Tình** |
| 06/01/2025  Thứ Hai | SÁNG | **Toán 8** | 90 phút | 7 giờ 10 phút | 7 giờ 15 phút | Thương – Công - **Hiếu** – Xinh – Đức – Huệ - Thụ - Tình – Thu |
| **tiếng Anh 8** | 60 phút | 8 giờ 55 phút | 9 giờ 00 phút |
| LS&ĐL 7 | 60 phút | 7 giờ 10 phút | 7 giờ 15 phút |
| LS&ĐL 9 | 60 phút | 7 giờ 10 phút | 7 giờ 15 phút |
| GDCD 7 | 45 phút | 8 giờ 25 phút | 8 giờ 30 phút |
| GDCD 9 | 45 phút | 8 giờ 25 phút | 8 giờ 30 phút |
| CHIỀU | **Toán 6** | 90 phút | 13 giờ 10 phút | 13 giờ 15 phút | Huệ - Công – Thu - **Tình** |
| **tiếng Anh 6** | 60 phút | 14 giờ 55 phút | 15 giờ 00 phút |
| 07/01/2025  Thứ Ba | SÁNG | **Ngữ văn 8** | 90 phút | 7 giờ 10 phút | 7 giờ 15 phút | Thương – Công - **Hiếu** – Xinh – Đức – Huệ - Thụ - Tình – Thu |
| KHTN 6 | 90 phút | 7 giờ 10 phút | 7 giờ 15 phút |
| KHTN 9 | 90 phút | 7 giờ 10 phút | 7 giờ 15 phút |
| Công Nghệ 6 | 45 phút | 8 giờ 55 phút | 9 giờ 00 phút |
| Công Nghệ 9 | 45 phút | 8 giờ 55 phút | 9 giờ 00 phút |
| CHIỀU | **Ngữ văn 7** | 90 phút | 13 giờ 10 phút | 13 giờ 15 phút | Thương – Công – **Hiếu** - Xinh |
| **tiếng Anh 7** | 60 phút | 14 giờ 55 phút | 15 giờ 00 phút |

**Lưu ý các môn** : *GDTC,Tin học,GDĐP,Nghệ thuật,HĐTN-Hn kiểm tra từ ngày 23/12/2024 đến ngày 02/01/2025 theo thời khóa biểu.(GVBM chủ động cho HS kiểm tra bù và và GVCN đến nhà vận động HS vắng mặt đi kiểm tra )*