**LỊCH VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA HỌC KỲ II**

**NĂM HỌC: 2019-2020**

**TRƯỜNG THCS PHONG BÌNH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày kiểm tra** | **Buổi** | **Môn kiểm tra** | **Thời gian****làm bài** | **Giờ****phát đề** | **Giờ****bắt đầu****làm bài** |
| **Thứ 3****23/6/2020** | **Sáng** | Ngữ văn 9, Ngữ văn 6 | 90 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
| Vật lý 9, Vật lý 6 | 45 phút | 09 giờ 30 | 09 giờ 35 |
| **Chiều** | Sinh học 7, Sinh học 8 | 45 phút | 13 giờ 30  | 13 giờ 35 |
| GDCD 7, GDCD 8 | 45 phút | 14 giờ 45 | 14 giờ 50 |
| **Thứ 4****24/6/2020** | **Sáng** | Tiếng Anh 9, Tiếng Anh 6 | 45 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
| Sinh học 9, Sinh học 6 | 45 phút | 08 giờ 45 | 08 giờ 50 |
| **Chiều** | Vật lý 7, Vật lý 8 | 45 phút | 13 giờ 30  | 13 giờ 35 |
| Địa 7, Địa 8 | 45 phút | 14 giờ 45 | 14 giờ 50 |
| **Thứ 5****25/6/2020** | **Sáng** | Toán 9, Toán 6 | 90 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 30 |
| Lịch sử 9, Lịch sử 6 | 45 phút | 09 giờ 30 | 09 giờ 35 |
| **Chiều** | Toán 7, Toán 8 | 90 phút | 13 giờ 30  | 13 giờ 35 |
| Tin 7, Tiếng Anh 8 | 45 phút | 15 giờ 30 | 15 giờ 35 |
| **Thứ 6****26/6/2020** | **Sáng** | Địa lý 9, Địa 6 | 45 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
| Hóa học 9, GDCD 6 | 45 phút | 08 giờ 45 | 08 giờ 50 |
| **Chiều** | Ngữ văn 7, Ngữ văn 8 | 90 phút | 13 giờ 30  | 13 giờ 35 |
| Tiếng Anh 7, Hóa 8 | 45 phút | 15 giờ 30 | 15 giờ 35 |
| **Thứ 7****27/6/2020** | **Sáng** | GDCD 9, Lịch sử 8 | 45 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
| Tin 9, Tin 8 | 45 phút | 08 giờ 45 | 08 giờ 50 |
| **Chiều** | Tin 6, Lịch sử 7  | 45 phút | 13 giờ 30  | 13 giờ 35 |

 KT. HIỆU TRƯỞNG

 **P. HIỆU TRƯỞNG**

 **Phạm Bá Diễn**