**LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 - 2018**

 ***+ Khối 9***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian | Môn KT | Thời gian tính giờ |
|   Thứ 324.4.2018 | Sáng | Hóa họcĐịa líGDCD | 7h30 - 8h158h35– 9h209h40-10h25 |
| Thứ 526.4.2018 | Sáng | Vật líLịch sửSinh học | 7h30 - 8h158h35– 9h209h40-10h25 |
| Thứ 627.4.2018 | Sáng | ToánTiếng anhCông nghệ | 7h30 – 9h009h30 – 10h1510h30 – 11h15 |
| Thứ 728.4.2018 | Sáng | Ngữ văn***KT nói TA*** | 7h30-9h009h15-11h30 |

***+ Khối 6,7 ,8***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Môn KT** | **Khối** | **Thời gian tính giờ** |
| Thứ 27/5/2018 | Sáng | Sinh họcĐịa líGDCD | 8 | 7h15 – 8h008h30 – 9h159h45 – 10h30 |
| Chiều | Sinh họcĐịa líGDCD | 6,7 | 13h30- 14h1514h45-15h3016h-16h45 |
| Thứ 38/5/2018 | Sáng | ToánTiếng Anh | 8 | 7h15 - 8h459h15– 10h00 |
| Chiều | ToánTiếng Anh***Nói TA 7*** | 6,7 | 13h30- 15h0015h30 – 16h15Từ 16h30- 17h30 |
| Thứ 49/5/2018 | Sáng | Ngữ vănHóa học***Nói TA 8*** | 8 | 7h15 - 8h459h15– 10h0010h15 – 11h30 |
| Chiều | Ngữ văn | 6,7 | 13h30– 15h00 |
| ***Nói TA 6*** | Từ 15h15- 17h15 |
| Thứ 510/5/2018 | Sáng | Vật líLịch sửCN | 8 | 7h15 – 8h008h30 – 9h159h45 – 10h30 |
| Chiều | Vật líLịch sửCN | 6,7 | 13h30- 14h1514h45-15h3016h-16h45 |