**LỊCH KIỂM TRA CUỐI NĂM**

**NĂM HỌC 2017-2018**

 **1. Khối lớp 5: Đối với môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng anh, Khoa học, Lịch sử- Địa lý: Kiểm tra ngày 7,8, 9,10/5/2018, cụ thể:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buổi** | **Khối** | **Ngày**  | **Môn** | **Thời gian mở đề**  | **Thời gian phát đề** | **Thời gian làm bài** | **Ghi chú** |
| **Sáng** |   **5** | 7/5/2018 | Tiếng Việt- Đọc hiểu | 7h 05 | 7h10 | 7h15- 7h55 |  |
| Tiếng Việt -Viết | 8h05 | 8h10 | 8h15-9h10 |  |
| 8/5/2018 | Toán | 7h 05 | 7h10 | 7h15- 7h55 |  |
| 9/5/2018 | Tiếng Anh | 7h25 | 7h30 |  7h35 – 8h15 | Làm phần Listening trước, Thời gian KT các phần còn lại 30 phút  |
| 10/5/2018 | Khoa học | 7h 05 | 7h10 | 7h15-7h55 |  |
| Lịch sử-Địa lý | 8h05 | 8h10 | 8h15-8h55 |  |

 **2. Khối lớp 4: Đối với môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng anh, Khoa học, Lịch sử- Địa lý: Kiểm tra ngày 10,14,15 /5/2018, cụ thể:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buổi** | **Khối** | **Ngày**  | **Môn** | **Thời gian mở đề**  | **Thời gian phát đề** | **Thời gian làm bài** | **Ghi chú** |
| **Sáng** |   **4** | 14/5/2018 | Tiếng Việt- Đọc hiểu | 7h 05 | 7h10 | 7h15- 7h55 |  |
| Tiếng Việt -Viết | 8h05 | 8h10 | 8h15-9h10 |  |
| 15/5/2018 | Toán | 7h 05 | 7h10 | 7h15- 7h55 |  |
| 10/5/2018 | Tiếng Anh | 6h45 | 6h50 |  7h00 – 7h40 | Làm phần Listening trước, Thời gian KT các phần còn lại 30 phút  |
| 10/5/2018 | Khoa học | 8h 00 | 8h05 | 8h10-8h50 |  |
| Lịch sử-Địa lý | 9h20 | 9h25 | 9h30-10h10 |  |

**3. Khối lớp 1,2,3: Đối với môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng anh : Kiểm tra ngày 11,14, 15,16,17/5/2018, cụ thể:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buổi** | **Khối** | **Ngày**  | **Môn** | **Thời gian mở đề**  | **Thời gian phát đề** | **Thời gian làm bài** | **Ghi chú** |
| **Sáng** | **1,****2,****3** | 14/5/2018 | Tiếng Việt- Đọc hiểu | 7h 05 | 7h10 | 7h15- 7h55 |  |
| Tiếng Việt -Viết | 8h05 | 8h10 | 8h15-8h55 |  |
| 15/5/2018 | Toán | 7h 05 | 7h10 | 7h15- 7h55 |  |
| **3** | 11/5/2018 | Tiếng Anh | 6h45 | 6h50 |  7h00 – 7h40 | Làm phần Listening trước, Thời gian KT các phần còn lại 30 phút  |
| **2** | 16/5/2018 | Tiếng Anh | 6h45 | 6h50 |  7h00 – 7h40 |
|  **1** | 17/5/2018 | Tiếng Anh | 6h45 | 6h50 |  7h00 – 7h40 |

 b) Môn tin học: Ngày kiểm tra 8/5/2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buổi** | **Thời gian 8/5/2017** | **Phần kiểm tra** | **Khối/ lớp** | **KT theo Ca** | **TS HS** |
| **Sáng** | 7 h 00' - 7 h 40' | Lý thuyết + Thực hành | Khối 3 | Ca 1 | 42 |
| 7 h 50' - 8 h 30' | Lý thuyết + Thực hành | Khối 3 | Ca 2 | 41 |
| 9 h 20' - 10 h 00' | Lý thuyết + Thực hành | Khối 4 | Ca 3 | 36 |
| 10 h 10' -10 h 50' | Lý thuyết + Thực hành | Khối 4 | Ca 4 | 33 |
|  |
| **Chiều** | 14 h 20' - 15 h 00' | Lý thuyết + Thực hành | Khối 5 | Ca 5 | 26 |
| 15 h 10' - 15 h 40' | Lý thuyết + Thực hành | Khối 5 | Ca 6 |  23 |