|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG  **TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập-Tự do-Hạnh phúc** |

*Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2023*

**THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CHUNG GIỮA HK1 KHỐI 10**

**Năm học 2023-2024**

1. **Môn thi, thời gian thi, phòng thi:**

| **Ngày** | **Buổi** | **Môn kiểm tra** | **Thời gian**  **làm bài** | **Giờ**  **phát đề thi cho thí sinh** | **Giờ**  **bắt đầu**  **làm bài** | **Số phòng thi/**  **học sinh** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ 2**  **30/10/2023** | **Sáng** | Ngữ văn  *C1 đến C14* | 90 phút | 07 giờ 05’ | 07 giờ 10’ | P01 đến P05: 28 hs  P05a, P06 đến P09: 28 hs  P10 đến P12: 29 hs  P12a, P12b đến P19: 29 hs  22P/628 hs | **Khu A**  **Tầng 1: Từ phòng 01 đến phòng 04**  **Tầng 2: Từ phòng 05a đến phòng 08**  ***(****Phòng 05a là phòng Vi tính số 3)*  **Tầng 3: Từ phòng 09 đến phòng 12b** *(Phòng 12a, 12b là phòng Vi tính số 2)*  **Tầng 4: Từ phòng 13 đến phòng 16**  **Khu B**  **Tầng 1: Từ phòng 17 đến phòng 19** |
| Vật lí  *C1 đến C8* | 45 phút | 09 giờ 05’ | 09 giờ 10’ | P01 đến P04: 28 hs  P05, P05a đến P12: 29 hs  13P/373 hs |
| GD KTPL  *C9 đến C14* | 45 phút | 09 giờ 05’ | 09 giờ 10’ | P12a, P12b đến P16: 28 hs  P17 đến P19: 29 hs  09P/255 hs |
| Lịch sử  *C1 đến C8* | 45 phút | 10 giờ 15’ | 10 giờ 20’ | P01 đến P04: 28 hs  P05, P05a đến P12: 29 hs  13P/373 hs |
| Lịch sử  *C9 đến C14* | 45 phút | 10 giờ 15’ | 10 giờ 20’ | P12a, P12b đến P16: 28 hs  P17 đến P19: 29 hs  09P/255 hs |
| **Thứ 3**  **31/10/2023** | **Sáng** | Tiếng Anh  *C1 đến C14* | 60 phút | 07 giờ 05’ | 07 giờ 10’ | P01 đến P05: 28 hs  P05a, P06 đến P09: 28 hs  P10 đến P12: 29 hs  P12a, P12b đến P19: 29 hs  22P/628 hs | **Khu A**  **Tầng 1: Từ phòng 01 đến phòng 04**  **Tầng 2: Từ phòng 05a đến phòng 08**  ***(****Phòng 05a là phòng Vi tính số 3)*  **Tầng 3: Từ phòng 09 đến phòng 12b**  *(Phòng 12a, 12b là phòng Vi tính số 2)*  **Tầng 4: Từ phòng 13 đến phòng 16**  **Khu B**  **Tầng 1: Từ phòng 17 đến phòng 19**  **Khu C**  **Tầng 1: Từ phòng 30 đến phòng 33**  **Tầng 2: Từ phòng 34 đến phòng 37**  **Tầng 3: Từ phòng 38 đến phòng 41**  **Khu C**  **Tầng 1: Từ phòng 30 đến phòng 33**  **Tầng 2: Từ phòng 34 đến phòng 37**  **Tầng 3: Từ phòng 38 đến phòng 41** |
| Hóa học  *C1 đến C8* | 45 phút | 08 giờ 35’ | 08 giờ 40’ | P01 đến P04: 28 hs  P05, P05a đến P12: 29 hs  13P/373 hs |
| Địa lí  *C9 đến C14* | 45 phút | 08 giờ 35’ | 08 giờ 40’ | P12a, P12b đến P16: 28 hs  P17 đến P19: 29 hs  09P/255 hs |
| Công nghệ  *C3 đến C14* | 45 phút | 09 giờ 50’ | 09 giờ 55 | P01 đến P05, P05a: 29 hs  P06 đến P12: 29 hs  P12a, P12b đến P13: 29 hs  P14 đến P15: 30 hs  18P/524 hs |
| Sinh học  *C1 đến C2* | 45 phút | 09 giờ 50’ | 09 giờ 55 | P16 đến P19: 26 hs  04P/104 hs |
| **Chiều** | Kiểm tra nói môn  Tiếng Anh | Ca 1 | 14 giờ 00’ đến 15 giờ 15’ | | Phòng 01 đến phòng 05  Kiểm tra tại phòng học  31 đến phòng 35  Khu nhà C |
| Ca 2 | 15 giờ 20’ đến 17 giờ 15’ | | Phòng 05a, 06, 07, 08  Kiểm tra tại phòng học  31, 32, 33, 34 (phòng 09 và 10 kiểm tra tại phòng 35)  Khu nhà C |
| **Thứ 4**  **01/11/2023** | **Sáng** | Toán  *C1 đến C14* | 90 phút | 07 giờ 05’ | 07 giờ 10’ | P01 đến P05: 28 hs  P05a, P06 đến P09: 28 hs  P10 đến P12: 29 hs  P12a, P12b đến P19: 29 hs  22P/628 hs |
| Tin học  *C1 đến C14* | 45 phút | 09 giờ 05’ | 09 giờ 10’ |
| **Chiều** | Kiểm tra nói môn  Tiếng Anh | Ca 1 | 14 giờ 00’ đến 15 giờ 15’ | | Phòng 11, 12, 12a, 12b, 13  Kiểm tra tại phòng học  31, 32, 33, 34, 35  Khu nhà C |
| Ca 2 | 15 giờ 20’ đến 17 giờ 15’ | | Phòng 14, 15, 16, 17  Kiểm tra tại phòng học  31, 32, 33, 34  Phòng 18,19 kiểm tra tại phòng học 35  Khu nhà C |

**2. Ghi chú:**

- Học sinh có mặt tại phòng thi: Buổi sáng 6 giờ 30’, Buổi chiểu 13 giờ 05’.

- Số thứ tự phòng thi tương ứng với số thứ tự phòng học khu nhà A, B, C.

- Học sinh có vấn đề thắc mắc gặp thầy Nguyễn Kim Minh để giải đáp (ĐT: 0934.358.958).

**BAN KHẢO THÍ**