**LỊCH THI HỌC KỲ 1- NĂM HỌC : 2019 – 2020**

Các môn còn lại thi theo lịch đề nhà trường, cụ thể:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày kiểm tra** | **Khối** | **Buổi** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Giờ mở**  **đề** | **Giờ phát đề** | **Giờ bắt đầu làm bài** | **GV coi kiểm tra** |
| **17/12/2019** | 8,9 | Sáng | CN 8,9 | 45phút | 7h00 | 7h5 | 7h50 | Có tiết 1 |
| Nói TA | Từ 7h 50 đến hết buổi | | | | GV Anh |
| 6, 7 | Chiều | CN 6,7 | 45phút | 13h00 | 13h5 | 13h50 | Có tiết 1 |
| Nói TA | Từ 13h 50 đến hết buổi | | | | GV Anh |
| **18/12/2019** | 8, 9 | Sáng | GDCD | 45phút | 8h40 | 8h45 | 9h30 | Có tiết 1 |
| Các tiết còn lại học bình thường; | | | | | | | |
| 6, 7 | Chiều | GDCD | 45phút | 13h00 | 13h5 | 13h50 | Có tiết 1 |
| Các tiết còn lại học bình thường; | | | | | | | |
| **20/12/2019** | 8, 9 | Sáng | Tin học | 45phút | 7h00 | 7h5 | 7h50 | Có tiết 1 |
| Các tiết còn lại học bình thường; | | | | | | | | |
| 6, 7 | Chiều | Tin học | 45phút | 13h00 | 13h5 | 13h50 | Có tiết 1 |
| Các tiết còn lại học bình thường; | | | | | | | | |

Trong quá trình Giáo viên môn Anh văn tổ chức thi nói, các lớp còn lại GVBM tiết lớp nào thì giảng dạy ở lớp đó;

Các môn: Âm nhạc; Mỹ Thuật; Thể Dục; GVBM tổ chức thi trong tuần 16,17,18 và kết thúc trong tuần 18;

**CÁC MÔN THI THEO ĐỀ CỦA PHÒNG GD-ĐT TX BUÔN HỒ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày kiểm tra** | **Buổi** | **Khối** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Giờ mở**  **đề** | **Giờ phát đề** | **Giờ bắt đầu làm bài** |
| **19/12/2019** | Sáng | 8, 9 | Ngữ văn | 90phút | 7h15 | 7h25 | 7h30 |
| Hóa học | 45phút | 9h15 | 9h25 | 9h30 |
| Chiều | 6, 7 | Ngữ văn | 90phút | 13h15 | 13h25 | 13h30 |
| Vật lý | 45phút | 15h15 | 15h25 | 15h30 |
| **21/12/2019** | Sáng | 8 | Vật lý | 45phút | 7h15 | 7h25 | 7h30 |
| Tiếng Anh | 45phút | 8h30 | 8h40 | 8h45 |
| 9 | Sinh học | 45phút | 7h15 | 7h25 | 7h30 |
| Địa lý | 45phút | 8h30 | 8h40 | 8h45 |
| Chiều | 6 | Sinh học | 45phút | 13h15 | 13h25 | 13h30 |
| Tiếng Anh | 45phút | 14h30 | 14h40 | 14h45 |
| 7 | Sinh học | 45phút | 13h15 | 13h25 | 13h30 |
| Địa lý | 45phút | 14h30 | 14h40 | 14h45 |
| **23/12/2019** | Sáng | 8,9 | Toán | 90phút | 7h15 | 7h25 | 7h30 |
| 8 | Lịch sử | 45phút | 9h15 | 9h25 | 9h30 |
| 9 | Tiếng Anh | 45phút | 9h15 | 9h25 | 9h30 |
| Chiều | 6,7 | Toán | 90phút | 13h15 | 13h25 | 13h30 |
| Lịch sử | 45phút | 15h15 | 15h25 | 15h30 |
| **24/12/2019** | Sáng | 8 | Sinh học | 45phút | 7h15 | 7h25 | 7h30 |
| 9 | Vật lý | 45phút | 7h15 | 7h25 | 7h30 |
| 8 | Địa lý | 45phút | 8h30 | 8h40 | 8h45 |
| 9 | Lịch sử | 45phút | 8h30 | 8h40 | 8h45 |
| Chiều | 6 | Địa lý | 45phút | 13h15 | 13h25 | 13h30 |
| 7 | Tiếng Anh | 45phút | 13h15 | 13h25 | 13h30 |

P. HIỆU TRƯỞNG

**Tạ Công Lâm Quốc Bảo**