|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **THỨ, NGÀY,**  **THÁNG** | **TIẾT** | **MÔN THI** | **KHỐI** | **THỜI GIAN NHẬP ĐIỂM MÁY** | **GHI CHÚ** |
| 34 | Thứ 5  12/4 | 3 | GDCD | 9 | 21/4 | Các môn mỹ thuật, thể dục khối 9 GV tự sắp xếp kiểm tra theo TKB từ ngày 12/4, kết thúc hoàn thành điểm máy chậm nhất ngày 28/4 |
| Thứ 6  13/4 | 3 | C.NGHỆ | 9 | 21/4 |
| Thứ 7  14/4 | 3 | HÓA | 9 | 21/4 |
| 35 | Thứ 2  16/4 | 3 | SINH | 9 | 24/4 |
| Thứ 3  17/4 | 2 | ĐỊA | 9 | 24/4 |
| Thứ 4  18/4 | 2 | SỬ | 9 | 24/4 |
| Thứ 5  19/4 | 1 | LÝ | 6,7,8,9 | 24/4 | Các môn âm nhạc, thể dục, mỹ thuật khối 6,7,8 GV tự sắp xếp kiểm tra theo TKB từ ngày 19/4, kết thúc hoàn thành điểm máy chậm nhất ngày 3/5  Văn, toán, anh nộp bảng điểm (theo mẫu) ngày 10/5 |
| Thứ 6  20/4 | 2 | ĐỊA | 6,7,8 | 24/4 |
| Thứ 7  21/4 | 2 | HÓA | 8 | 24/4 |
| 36 | Thứ 2  23/4 | 2  4 | ANH  TIN | 6,7,8  6,7 | 29/4 |
| Thứ 3  24/4 | 1 | SINH | 6,7,8 | 2/5 |
| Thứ 5  26/4 | 1  2 | VĂN | 6,7,8,9 | 2/5 |
| Thứ 6  27/4 | 1  2 | TOÁN | 6,7,8,9 | 2/5 |
| Thứ 7  28/4 | 1 | ANH | 9 | 2/5 |
| 37 | Thứ 4  2/5 | 1 | SỬ | 6,7,8 | 9/5 |  |
| Thứ 5  3/5 | 4 | C.NGHỆ | 6,7,8 | 9/5 |
| Thứ 6  4/5 | 4 | GDCD | 6,7,8 | 9/5 |
| Thứ 5  3/5 | 14h | K/sát văn | 9 | Nộp bảng điểm 10/5 | PGD ra đề |
| Thứ 6  4/5 | 14h | K/sát toán | 9 |

**LỊCH THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 LỚP:…….**