UBND Huyện Thanh Trì

Trường THCS Ngũ Hiệp

**LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II**

**NĂM HỌC 2021 – 2022**

Các môn năng khiếu GV chủ động lịch kiểm tra sao cho phù hợp với lịch của GV và không bị ảnh hưởng đến lịch của nhà trường.

**Khối 9:** (thi vào tuần 31). Các môn Văn, Toán, Tiếng Anh Phòng GD&ĐT ra đề.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thứ | Ngày | Tiết/(Thời gian) | Môn thi |
| 1 | Thứ Hai | 18/4 | 3 | Công nghệ |
| 4 | Lịch sử |
| 2 | Thứ Ba | 19/4 | 1 | GDCD |
| 2 | Sinh học |
| 3 | Thứ Tư | 20/4 | 1 | Vật lý |
| 2 | Địa lý |
| 5 | Thứ Ba | 26/4 | 8h | Ngữ văn |
| 10h30’ | Tiếng anh |
| 6 | Thứ Tư | 27/4 | 8h | Toán |
| 10h30’ | Hóa học |

**Khối 8:** (thi vào tuần 33)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thứ | Ngày | Tiết | Môn thi |
| 1 | Thứ Ba | 3/5 | 1 | GDCD  |
| 3 | Vật lý  |
| 2 | Thứ Tư | 4/5 | 1 | Công nghệ |
| 3 | Lịch sử  |
| 3 | Thứ Năm | 5/5 | 1 | Sinh học  |
| 3 | Tiếng Anh  |
| 4 | Thứ Sáu | 6/5 | 1+2 | Ngữ văn |
| 3 | Hóa học  |
| 5 | Thứ Bảy | 7/5 | 1+2 | Toán |
| 3 | Địa lý |

**Khối 7:** (thi vào tuần 33)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thứ | Ngày | Tiết | Môn thi |
| 1 | Thứ Ba | 3/5 | 1 | GDCD  |
| 3 | Vật lý  |
| 2 | Thứ Tư | 4/5 | 1 | Công nghệ |
| 3 | Lịch sử  |
| 3 | Thứ Năm | 5/5 | 1 | Tiếng Anh |
| 3 | Sinh học |
| 4 | Thứ Sáu | 6/5/ | 1 | Tin học |
| 3+4 | Ngữ văn |
| 5 | Thứ Bảy | 7/5 | 1 | Địa lý |
| 3+4 | Toán  |

**Khối 6:** (thi vào tuần 33)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thứ | Ngày | Tiết | Môn thi |
| 1 | Thứ Ba | 3/5 | 1 | Tiếng Anh  |
| 3+4 | Toán  |
| 2 | Thứ Tư | 4/5 | 1 | Công nghệ |
| 3+4 | Ngữ văn  |
| 4 | Thứ Sáu | 6/5/ | 1 | Lịch sử-Địa lý |
| 3 | Tin học |
| 5 | Thứ Bảy | 7/5 | 1 | KHTN |
| 3 | GDCD |