**THÔNG BÁO**

**LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2**

 **NĂM HỌC 2022-2023**

Thực hiện Công văn số 75/PGDĐT-GDTrH ngày 01/02/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Cát về việc hướng dẫn kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2022-2023**. T**rường THCS Chánh Phú Hòa thông báo đến quý CMHS, học sinh, giáo viên trường THCS Chánh Phú Hòa về lịch kiểm tra cuối học kỳ 2, năm học 2022-2023 như sau:

***1/ Lịch kiểm tra:***

**- Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 22/4/2023**

+ Đối với khối 9: kiểm tra các môn Thể dục, kỹ năng nói môn Tiếng anh

**- Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 6/5/2023**

+ Khối 6,7,8: kiểm tra kỹ năng nói môn Tiếng anh (từ ngày 24/4-28/4/2023)

+ Đối với khối 6,7: kiểm tra các môn Tin học (thực hành), Âm nhạc, Mỹ thuật, GDTC, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Giáo dục địa phương

+ Đối với khối 8: kiểm tra các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật

**-Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023**

Buổi sáng khối 9: (theo lịch cụ thể)

**-Từ ngày từ ngày 9/5/2023 đến ngày 11/5/2023**

Buổi sáng khối 6 (theo lịch cụ thể)

Buổi chiều khối 7,8 (theo lịch cụ thể)

***Lớp 9 (buổi sáng)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ngày** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Giờ mở đề kiểm tra tại hội đồng** | **Giờ phát đề**  |
| 1 | **24/4/2023** | **Ngữ văn** | **90 phút** | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 2 | **Vật lý** | 60 phút | 9 giờ 10 phút | 9 giờ 20 phút |
| 3 | **25/4/2023** | GDCD | 60 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 4 | Công nghệ | 60 phút | 8 giờ 50 phút | 9 giờ 00 phút |
| 5 | **26/4/2023** | **Toán** | **90 phút** | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 6 | **Sinh học** | 60 phút | 9 giờ 10 phút | 9 giờ 20 phút |
| 7 | **27/4/2023** | Địa lý | 60 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 8 | Lịch sử | 60 phút | 8 giờ 50 phút | 9 giờ 00 phút |
| 9 | **28/4/2023** | **Tiếng anh** | 60 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 10 | **Hoá học** | 60 phút | 9 giờ 10 phút | 9 giờ 20 phút |

 **Lớp 6 (buổi sáng)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ngày** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Giờ mở đề kiểm tra tại hội đồng** | **Giờ phát đề**  |
| 1 | **9/5/2023** | **Tiếng anh** | 60 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 2 | Lịch sử và Địa lý | 60 phút | 8 giờ 50 phút | 9 giờ 00 phút |
| 3 | **10/5/2023** | **Ngữ văn** | 90 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 4 | GDCD | 45 phút | 8 giờ 50 phút | 9 giờ 00 phút |
| 5 | **11/5/2023** | **Toán** | 90 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 6 | Công nghệ | 45 phút | 8 giờ 50 phút | 9 giờ 00 phút |
| 7 | **12/5/2023** | **KHTN** | 60 phút | 7 giờ 00 phút | 7 giờ 10 phút |
| 8 | Tin học (Lý thuyết) | 45 phút | 8 giờ 30 phút | 8 giờ 40 phút |

 **Lớp 7 (buổi chiều)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ngày** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Giờ mở đề kiểm tra tại hội đồng** | **Giờ phát đề**  |
| 1 | **9/5/2023** | **Tiếng anh** | 60 phút | 12 giờ 50 phút | 13 giờ 00 phút |
| 2 | Lịch sử và Địa lý | 60 phút | 15 giờ 00 phút | 15 giờ 10 phút |
| 3 | **10/5/2023** | **Ngữ văn** | **90 phút** | 12 giờ 50 phút | 13 giờ 00 phút |
| 4 | GDCD | 45 phút | 15 giờ 00 phút | 15 giờ 10 phút |
| 5 | **11/5/2023** | **Toán** | **90 phút** | 12 giờ 50 phút | 13 giờ 00 phút |
| 6 | Công nghệ | 45 phút | 15 giờ 00 phút | 15 giờ 10 phút |
| 7 | **12/5/2023** | **KHTN** | 60 phút | 12 giờ 50 phút | 13 giờ 00 phút |
| 8 | Tin học (Lý thuyết) | 45 phút | 14 giờ 20 phút | 14 giờ 30 phút |

 **Lớp 8 (buổi chiều)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ngày** | **Môn** | **Thời gian làm bài** | **Giờ mở đề kiểm tra tại hội đồng**  | **Giờ phát đề**  |
| 1 | **9/5/2023** | **Ngữ văn** | **90 phút** | 12 giờ 50 phút | 13 giờ 00 phút |
| 2 | **Vật lý** | 60 phút | 15 giờ 00 phút | 15 giờ 10 phút |
| 3 | **10/5/2023** | **Tiếng anh** | 60 phút | 12 giờ 50 phút | 13 giờ 00 phút |
| 4 | **Hoá học** | 60 phút | 15 giờ 00 phút | 15 giờ 10 phút |
| 5 | Lịch sử | 60 phút | 16 giờ 20 phút | 16 giờ 30 phút |
| 6 | **11/5/2023** | **Toán** | **90 phút** | 12 giờ 50 phút | 13 giờ 00 phút |
| 7 | **Sinh học** | 60 phút | 15 giờ 00 phút | 15 giờ 10 phút |
| 8 | **12/5/2023** | Địa lý | 60 phút | 12 giờ 50 phút | 13 giờ 00 phút |
| 9 | GDCD | 60 phút | 14 giờ 20 phút | 14 giờ 30 phút |
| 10 | Công nghệ | 60 phút | 15 giờ 45 phút | 15 giờ 55 phút |

***2/. Thời gian tập trung:***

- Buổi sáng học sinh tập trung trước 6h30’

- Buổi chiều học sinh tập trung trước 12h30’

***3/. Trang phục:***

- Học sinh mặc đồng phục theo quy định (quần tây, áo sơ mi trắng, đeo khăn quàng, phù hiệu và mang giày).

- Giáo viên: nữ (trang phục áo dài), nam (quần tây áo sơ mi)

**\* Lưu ý: học sinh thực hiện tốt quy chế kiểm tra cuối học kỳ 2 theo quy định của nhà trường**

 Trên đây là thông báo lịch kiểm tra cuối học kỳ 2 của trường THCS Chánh Phú Hoà năm học 2022-2023./.

Chánh Phú Hòa, ngày 24 tháng 3 năm 2023

 **KT.HIỆU TRƯỞNG**

**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**