**SỞ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 *Krông Pắc, ngày 17 tháng 03 năm 2023*

**LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II**

**TUẦN 28. NĂM HỌC 2022 – 2023**

 **KHỐI 11 và 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày kiểm tra** | **Buổi** | **Môn KTĐG** | **Thời gian làm bài** | **Giờ phát đề** | **Giờ bắt đầu làm bài** | **Thời gian kết thúc làm bài** | **Ghi chú** |
| Thứ 328/03/2023 | Sáng | Ngữ văn 11,12 | 90 phút | 7 giờ 25 phút | 7 giờ 30 phút | 9 giờ 00 phút |  |
| Tiếng Anh 11,12( Hệ 7 năm) | 45 phút | 9 giờ 10 phút | 9 giờ 15 phút | 10 giờ 00 phút |  |
| Thứ 429/03/2023 | Sáng | Toán 11, 12 | 90 phút | 7 giờ 25 phút | 7 giờ 30 phút | 9 giờ 00 phút |  |
| Tiếng Anh 11,12 (Hệ 10 năm) | 60 phút | 9 giờ 10 phút | 9 giờ 15 phút | 10 giờ 15 phút |  |
| Thứ 530/03/2023 | Sáng | Vật lý 11, 12 | 45 phút | 7 giờ 25 phút | 7 giờ 30 phút | 8 giờ 15 phút |  |
| Hóa học 11, 12 | 45 phút | 8 giờ 25 phút | 8 giờ 30 phút | 9 giờ 15 phút |  |
| Sinh học 11, 12 | 45 phút | 9 giờ 25 phút | 9 giờ 30 phút | 10 giờ 15 phút |  |
| Thứ 631/03/2023 | Sáng | Lịch sử 11, 12 | 45 phút | 7 giờ 25 phút | 7 giờ 30 phút | 8 giờ 15 phút |  |
| Địa lí 11, 12 | 45 phút | 8 giờ 25 phút | 8 giờ 30 phút | 9 giờ 15 phút |  |
| GDCD 11, 12 | 45 phút | 9 giờ 25 phút | 9 giờ 30 phút | 10 giờ 15 phút |  |

**SỞ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 *Krông Pắc, ngày 17 tháng 03 năm 2023*

**LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II**

**TUẦN 28. NĂM HỌC 2022 – 2023**

 **KHỐI 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày kiểm tra** | **Buổi** | **Môn KTĐG** | **Thời gian làm bài** | **Giờ phát đề** | **Giờ bắt đầu làm bài** | **Thời gian kết thúc làm bài** | **Ghi chú** |
| Thứ 3Ngày 28/03/2023 | Chiều | Ngữ văn 10 | 90 phút | 13 giờ 25 pút | 13 giờ 30 phút | 15 giờ 00 phút |  |
| Tiếng Anh 10 | 60 phút | 15 giờ 10 phút | 15 giờ 15 phút | 16 giờ 15 phút |  |
| Thứ 4Ngày 29/03/2023 | Chiều | Toán 10 | 90 phút | 13 giờ 25 phút | 13 giờ 30 phút | 15 giờ 00 phút |  |
| Lịch sử 10 | 45 phút | 15 giờ 10 phút | 15 giờ 15 phút | 16 giờ 00 phút |  |
| Thứ 5Ngày 30/03/2023 | Chiều | Địa lí 10 | 45 phút | 13 giờ 25 phút | 13 giờ 30 phút | 14 giờ 15 phút |  |
| Hoá học 10 | 45 phút | 14 giờ 25 phút | 14 giờ 30 phút | 15 giờ 15 phút | ***10 phòng*** |
| Vật lý 10 | 45 phút | 15 giờ 25 phút | 15 giờ 30 phút | 16 giờ 15 phút | ***09 phòng*** |
| Thứ 6Ngày 31/03/2023 | Chiều | GDKT &PL 10 | 45 phút | 13 giờ 25 phút | 13 giờ 30 phút | 14 giờ 15 phút | ***11 phòng*** |
| Sinh học 10 | 45 phút | 14 giờ 25 phút | 14 giờ 30 phút | 15 giờ 15 phút | ***07 phòng*** |

**Lưu Ý:**

- Giám thị coi thi và học sinh : Buổi sáng có mặt vào lúc 7 giờ 00 phút

 Buổi chiều có mặt vào lúc 13 giờ 10 phút

-Trang phục: Học sinh đồng phục đến trường theo quy định. Giám thị coi thi: Trang phục công sở, lịch sự