**TRƯỜNG THCS PHÚ AN**

**LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (TRỰC TUYẾN)**

**Năm học 2021-2022**

* **Khối lớp 7 (Buổi sáng)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngày** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Thời gian chuẩn bị, ổn định** | **Thời gian bắt đầu làm bài** | **Thời gian kết thúc** |
| 1 | 15/11/2021Thứ hai | Ngữ văn | 60 phút | 07h00 | 07h10 | 08h10 |
| 2 | Vật lý | 45 phút | 08h25 | 09h10 |
| 3 | 16/11/2021Thứ ba | Sinh học | 45 phút | 07h00 | 07h10 | 07h55 |
| 4 | Địa lý | 45 phút | 08h10 | 08h55 |
| 5 | GDCD | 45 phút | 09h10 | 09h55 |
| 6 | 17/11/2021Thứ tư | Toán | 60 phút | 07h00 | 07h10 | 08h10 |
| 7 | Lịch sử | 45 phút | 08h25 | 09h10 |
| 9 | 18/11/2021Thứ năm | Tiếng Anh | 60 phút | 07h00 | 07h10 | 08h10 |
| 10 | Công nghệ | 45 phút | 08h25 | 09h10 |

* **Khối lớp 9 (Buổi sáng)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngày** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Thời gian chuẩn bị, ổn định** | **Thời gian bắt đầu làm bài** | **Thời gian kết thúc** |
| 1 | 15/11/2021Thứ hai | Ngữ văn | 60 phút | 7h00 | 07h10 | 08h10 |
| 2 | Vật lý | 45 phút | 08h25 | 09h10 |
| 3 | 16/11/2021Thứ ba | Sinh học | 45 phút | 07h00 | 07h10 | 07h55 |
| 4 | Địa lý | 45 phút | 08h10 | 08h55 |
| 5 | GDCD | 45 phút | 09h10 | 09h55 |
| 6 | 17/11/2021Thứ tư | Toán | 60 phút | 07h00 | 07h10 | 08h10 |
| 7 | Tiếng Anh | 60 phút | 08h25 | 09h25 |
| 8 | 18/11/2021Thứ năm | Lịch sử | 45 phút | 07h00 | 07h10 | 07h55 |
| 9 | Công nghệ | 45 phút | 08h10 | 08h55 |
| 10 | Hóa học | 45 phút | 09h10 | 09h55 |

**TRƯỜNG THCS PHÚ AN**

**LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (TRỰC TUYẾN)**

**Năm học 2021-2022**

* **Khối lớp 6 (Buổi chiều)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngày** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Thời gian chuẩn bị, ổn định** | **Thời gian bắt đầu làm bài** | **Thời gian kết thúc** |
| 1 | 15/11/2021Thứ hai | Ngữ văn | 60 phút | 12h30 | 12h40 | 13h40 |
| 2 | KHTN | 60 phút | 13h55 | 14h55 |
| 3 | 16/11/2021Thứ ba | Lịch sử - Địa lý | 60 phút | 12h30 | 12h40 | 13h40 |
| 4 | GDCD | 45 phút | 13h55 | 14h40 |
| 5 | Công nghệ | 45 phút | 14h55 | 15h40 |
| 6 | 17/11/2021Thứ tư | Toán | 60 phút | 12h30 | 12h40 | 13h40 |
| 7 | Tiếng Anh | 60 phút | 13h55 | 14h55 |

* **Khối lớp 8 (Buổi chiều)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngày** | **Môn** | **Thời gian****làm bài** | **Thời gian chuẩn bị, ổn định** | **Thời gian bắt đầu làm bài** | **Thời gian kết thúc** |
| 1 | 15/11/2021Thứ hai | Ngữ văn | 60 phút | 12h30 | 12h40 | 13h40 |
| 2 | Vật lý | 45 phút | 13h55 | 14h40 |
| 3 | 16/11/2021Thứ ba | Lịch sử | 45 phút | 12h30 | 12h40 | 13h25 |
| 4 | GDCD | 45 phút | 13h40 | 14h25 |
| 5 | Công nghệ | 45 phút | 14h40 | 15h25 |
| 6 | 17/11/2021Thứ tư | Toán | 60 phút | 12h30 | 12h40 | 13h40 |
| 7 | Tiếng Anh | 60 phút | 13h55 | 14h55 |
| 8 | 18/11/2021Thứ năm | Sinh học | 45 phút | 12h30 | 12h40 | 13h25 |
| 9 | Địa lý | 45 phút | 13h40 | 14h25 |
| 10 | Hóa học | 45 phút | 14h40 | 15h25 |