Trường THPT Dương Quảng Hàm

**THỜI GIAN HIỆU LỆNH TRỐNG**

**KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I**

**NĂM HỌC 2020-2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ, ngày, tháng** | | **Môn thi** | **Giờ** | **Nội dung** | **Hiệu lệnh** |
| **Thứ 3 ngày**  05/01/2021 | | **Ngữ văn**  (90 phút) | **7h00** | **Họp hội đồng** | **9 tiếng** |
| 7h15 | Gọi thí sinh vào phòng thi | 6 tiếng |
| 7h25 | Phát đề | 3 tiếng |
| 7h30 | Tính giờ | 1 tiếng |
| **9h00** | **Thu bài** | **1 hồi** |
| **Địa lý**  (45 phút) | 9h15 | Gọi thí sinh vào phòng thi | 6 tiếng |
| 9h20 | Phát đề | 3 tiếng |
| 9h 25 | Tính giờ | 1 tiếng |
| **10h10** | **Thu bài** | **1 hồi** |
| **Vật lý**  (45 phút) | 10h 25 | Gọi thí sinh vào phòng thi | 6 tiếng |
| 10h 30 | Phát đề | 3 tiếng |
| 10h 35 | Tính giờ | 1 tiếng |
| **11h20** | **Thu bài** | **1 hồi** |
| **Thứ 4 ngày** 06/01/2021 | | **Hóa học**  (45 phút) | **7h00** | **Họp hội đồng** | **9 tiếng** |
| 7h15 | Gọi thí sinh vào phòng thi | 6 tiếng |
| 7h25 | Phát đề | 3 tiếng |
| 7h30 | Tính giờ | 1 tiếng |
| **8h15** | **Thu bài** | **1 hồi** |
| **Tiếng Anh/GDCD**  (45 phút) | 8h30 | Gọi thí sinh vào phòng thi | 6 tiếng |
| 8h35 | Phát đề | 3 tiếng |
| 8h40 | Tính giờ | 1 tiếng |
| **9h25** | **Thu bài** | **1 hồi** |
| **GDCD/ Tiếng Anh**  (45 phút) | 9h40 | Gọi thí sinh vào phòng thi | 6 tiếng |
| 9h45 | Phát đề | 3 tiếng |
| 9h50 | Tính giờ | 1 tiếng |
| **10h35** | **Thu bài** | **1 hồi** |
| **Thứ 5 ngày** 07/01/2021 | **Toán**  (90 phút) | | **7h00** | **Họp hội đồng** | **9 tiếng** |
| 7h15 | Gọi thí sinh vào phòng thi | 6 tiếng |
| 7h25 | Phát đề | 3 tiếng |
| 7h30 | Tính giờ | 1 tiếng |
| **Sinh học**  (45 phút) | | **9h00** | **Thu bài** | **1 hồi** |
| **9h15** | Gọi thí sinh vào phòng thi | 6 tiếng |
| 9h20 | Phát đề | 3 tiếng |
| 9h 25 | Tính giờ | 1 tiếng |
| **10h10** | **Thu bài** | **1 hồi** |
| **Lịch sử**  (45 phút) | | **10h 25** | Gọi thí sinh vào phòng thi | 6 tiếng |
| 10h 30 | Phát đề | 3 tiếng |
| 10h 35 | Tính giờ | 1 tiếng |
| **11h20** | **Thu bài** | 1. **hồi** |

**Ghi chú*: - Thầy cô có mặt tại phòng hội đồng 7h00 phút***

* ***Học sinh có mặt tại phòng thi 7h10 phút***

**BAN GIÁM HIỆU**