LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I CẤP THCS NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-THCSNK ngày 21 /12 /2020 của Trường)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/Ngày** | **Buổi** | **Khối lớp** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Phát đề** | **Bắt đầu làm bài** | **Kết thúc** |
| Thứ hai  04/01/2021 | Sáng | 6/2 | Tin | 90 phút | 8h30 | 8h35 | 10h05 |
| 9 | Ngữ văn | 90 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 | 9 giờ 00 |
| C.nghệ | 45 phút | 9 giờ 30 | 9 giờ 35 | 10 giờ 20 |
| 7 | Ngữ văn | 90 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 | 9 giờ 00 |
| C.nghệ | 45 phút | 9 giờ 30 | 9 giờ 35 | 10 giờ 20 |
| Chiều | 7/3 | Tin | 90 phút | 13h25 | 13h30 | 15h00 |
| 7/4 | Tin | 90 phút | 15h00 | 15h05 | 16h35 |
| 8 | Ngữ văn | 90 phút | 13 giờ 25 | 13 giờ 30 | 15 giờ 00 |
| 6 | Vật lí | 45 phút | 13 giờ 25 | 13 giờ 30 | 14 giờ 15 |
| Địa lí | 45 phút | 14 giờ 45 | 14 giờ 50 | 15 giờ 35 |
| Thứ ba 05/01/2021 | Sáng | 7 | Toán | 60 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 | 8 giờ 30 |
| 7/2 | Tin | 90 phút | 8h40 | 8h45 | 10h15 |
| Chiều | 9 | Tin | 90 phút | 13h25 | 13h30 | 15h00 |
| 6 | Ngữ văn | 90 phút | 13 giờ 25 | 13 giờ 30 | 15 giờ 00 |
| 6/1 | Tin | 90 phút | 15h10 | 15h15 | 16h45 |
| 8 | Lịch sử | 45 phút | 13 giờ 25 | 13 giờ 30 | 14 giờ 15 |
| GDCD | 45 phút | 14 giờ 45 | 14 giờ 50 | 15 giờ 35 |
| Thứ tư  06/01/2021 (Học bình thường theo TKB) | Sáng | 7/1 | Tin | 90 phút | 6h55 | 7h00 | 8h30 |
| 8 | Tin | 90 phút | 8h30 | 8h35 | 10h05 |
| Chiều | 6/3 | Tin | 90 phút | 13h00 | 13h05 | 14h35 |
| 6/4 | Tin | 90 phút | 14h35 | 14h40 | 16h10 |
| Thứ năm 07/01/2021 | Sáng | 9 | Toán | 60 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 | 8 giờ 30 |
| GDCD | 45 phút | 9 giờ 00 | 9 giờ 05 | 9 giờ 50 |
| 7 | Vật lí | 45 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 | 8 giờ 15 |
| Lịch sử | 45 phút | 8 giờ 45 | 8 giờ 50 | 9 giờ 35 |
| Chiều | 6 | Toán | 60 phút | 13 giờ 25 | 13 giờ 30 | 14 giờ 30 |
| C.nghệ | 45 phút | 15 giờ 00 | 15 giờ 05 | 15 giờ 50 |
| 8 | Hóa học | 45 phút | 13 giờ 25 | 13 giờ 30 | 14 giờ 15 |
| Sinh học | 45 phút | 14 giờ 45 | 14 giờ 50 | 15 giờ 35 |
| Thứ Sáu 08/01/2021  (Học bình thường theo TKB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Thứ bảy 09/01/2021 | Sáng | 9 | Tiếng Anh | 45 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 | 8 giờ 15 |
| Địa lí | 45 phút | 8 giờ 45 | 8 giờ 50 | 9 giờ 35 |
| 7 | Sinh học | 45 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 | 8 giờ 15 |
| GDCD | 45 phút | 8 giờ 45 | 8 giờ 50 | 9 giờ 35 |
| Chiều | 8 | Toán | 60 phút | 13 giờ 25 | 13 giờ 30 | 14 giờ 30 |
| Địa lí | 45 phút | 15 giờ 00 | 15 giờ 05 | 15 giờ 50 |
| 9 | *Kiểm tra kỹ năng nói môn Tiếng Anh lớp 9, mở bì đề lúc 13h 00* | | | | |
| Thứ hai 11/01/2021 | Sáng | 6 | Tiếng Anh | 45 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 | 8 giờ 15 |
| 9 | Hóa | 45 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 | 8 giờ 15 |
| Sinh học | 45 phút | 8 giờ 45 | 8 giờ 50 | 9 giờ 35 |
| Chiều | 8 | Vật lí | 45 phút | 13 giờ 25 | 13 giờ 30 | 14 giờ 15 |
| C.nghệ | 45 phút | 14 giờ 45 | 14 giờ 50 | 15 giờ 35 |
| 6 | *Kiểm tra kỹ năng nói môn Tiếng Anh lớp 6, mở bì đề lúc 13h 00* | | | | |
| Thứ Ba 12/01/2021  (Học bình thường theo TKB) |  |  |  | | | | |
| Thứ tư 13/01/2021 | Sáng | 7 | Tiếng Anh | 45 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 | 8 giờ 15 |
| Địa lí | 45 phút | 8 giờ 45 | 8 giờ 50 | 9 giờ 35 |
| 9 | Vật lí | 45 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 | 8 giờ 15 |
| Lịch sử | 45 phút | 8 giờ 45 | 8 giờ 50 | 9 giờ 35 |
| Chiều | 6 | Lịch sử | 45 phút | 13 giờ 25 | 13 giờ 30 | 14 giờ 15 |
| Sinh học | 45 phút | 14 giờ 45 | 14 giờ 50 | 15 giờ 35 |
| 7 | *Kiểm tra kỹ năng nói môn Tiếng Anh lớp 7, mở bì đề lúc 13h 00* | | | | |
| Thứ năm 14/01/2021 | Sáng | 8 | Tiếng Anh | 45 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 | 8 giờ 15 |
| Chiều | 6 | GDCD | 45 phút | 13 giờ 25 | 13 giờ 30 | 14 giờ 15 |
| 8 | *Kiểm tra kỹ năng nói môn Tiếng Anh lớp 8, mở bì đề lúc 13h 00* | | | | |
| Thứ Sáu 15/01/2021  (Học TKB ngày thứ Hai) |  |  |  | | | | |
| Thứ Bảy 16/01/2021  (Học bình thường theo TKB) |  |  |  | | | | |

1