PHÒNG GD & ĐT BẾN CÁT

**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**

**LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II KHỐI 6,9 (BUỔI SÁNG)**

**Năm học 2022-2023**

**Khối lớp 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Môn** | **Thời gian**  **làm bài** | **Giờ mở bì đề**  **tại phòng hội đồng** | **Giờ phát đề**  **tại lớp** | **Ghi chú** |
| 13/3/2023 | Tiếng Anh | 60 phút | 07h00 | 07h10 |  |
| Lịch sử - Địa lý | 60 phút | 09h00 | 09h10 |  |
| 14/3/2023 | Ngữ Văn | 90 phút | 07h00 | 07h10 |  |
| Công nghệ | 45 phút | 09h00 | 09h10 |  |
| 15/3/2023 | Toán | 90 phút | 07h00 | 07h10 |  |
| GDCD | 45 phút | 09h00 | 09h10 |  |
| 16/3/2023 | KHTN | 60 phút | 07h00 | 07h10 |  |
| GD địa phương | 45 phút | 9h00 | 9h10 |  |
| 17/3/2023 | HĐTN HN | 60 phút | 07h00 | 07h10 |  |
|  |  |  |  |  |

**Giám thị coi KT giữa HKII có mặt tại phòng HĐ lúc 6h 40 phút**

**Khối lớp 9**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Môn** | **Thời gian**  **làm bài** | **Giờ mở bì đề**  **tại phòng hội đồng** | **Giờ phát đề**  **tại lớp** | **Ghi chú** |
| 13/3/2023 | Ngữ Văn | 90 phút | 07h00 | 07h10 |  |
| Vật lý | 60 phút | 09h00 | 09h10 |  |
| 14/3/2023 | Tiếng anh | 60 phút | 07h00 | 07h10 |  |
| Địa lý | 60 phút | 08h30 | 08h40 |  |
| Công Nghệ | 60 phút | 10h00 | 10h10 |  |
| 15/3/2023 | Toán | 90 phút | 07h00 | 07h10 |  |
| Sinh học | 60 phút | 09h00 | 09h10 |  |
| 16/3/2023 | Hóa học | 60 phút | 07h00 | 07h10 |  |
| Lịch sử | 60 phút | 08h30 | 08h40 |  |
| GDCD | 60 phút | 10h00 | 10h10 |  |

**Giám thị coi KT giữa** **HKII có mặt tại phòng HĐ lúc 6h 40 phút**

PHÒNG GD & ĐT BẾN CÁT

**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**

**LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II KHỐI 7,8 (BUỔI CHIỀU)**

**Năm học 2022-2023**

**Khối lớp 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Môn | Thời gian  làm bài | Giờ mở bì đề  tại phòng hội đồng | Giờ phát đề  tại lớp | **Ghi chú** |
| 13/3/2023 | Tiếng Anh | 60 phút | 12h50 | 13h00 |  |
| Lịch sử - Địa lý | 60 phút | 15h00 | 15h10 |  |
| 14/3/2023 | Ngữ Văn | 90 phút | 12h50 | 13h00 |  |
| Công nghệ | 45 phút | 15h00 | 15h10 |  |
| 15/3/2023 | Toán | 90 phút | 12h50 | 13h00 |  |
| GDCD | 45 phút | 15h00 | 15h10 |  |
| 16/3/2023 | KHTN | 60 phút | 12h50 | 13h00 |  |
| GD địa phương | 45 phút | 15h00 | 15h10 |  |
| 17/3/2023 | HĐTN HN | 60 phút | 12h50 | 13h00 |  |
|  |  |  |  |  |

**Giám thị coi KT giữa HKII có mặt tại phòng HĐ lúc 12h 20 phút**

**Khối lớp 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Môn** | **Thời gian**  **làm bài** | **Giờ mở bì đề**  **tại phòng hội đồng** | **Giờ phát đề**  **tại lớp** | **Ghi chú** |
| 13/3/2023 | Ngữ văn | 90 phút | 12h50 | 13h00 |  |
| Vật lý | 60 phút | 15h00 | 15h10 |  |
| 14/3/2023 | Tiếng Anh | 60 phút | 12h50 | 13h00 |  |
| Địa lý | 60 phút | 15h00 | 15h10 |  |
| 15/3/2023 | Toán | 90 phút | 12h50 | 13h00 |  |
| Lịch sử | 60 phút | 15h00 | 15h10 |  |
| 16/3/2023 | Hoá học | 60 phút | 12h50 | 13h00 |  |
| GDCD | 60 phút | 15h00 | 15h10 |  |
| 17/3/2023 | Sinh học | 60 phút | 12h50 | 13h00 |  |
| Công nghệ | 60 phút | 15h00 | 15h10 |  |

**Giám thị coi KT giữa HKII có mặt tại phòng HĐ lúc 12h 20 phút**