**LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG**

**\*THỜI GIAN THI ĐẤU : SÁNG 7h30 , CHIỀU 14h00**

* **Sáng ngày 16/04/2019: ( Thời gian: 7h30)**

Đồng đội nam: A1, A2, A3, A4

Đồng đội nữ : B1, B2, B3, B4

Đôi nam : E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8

* **Chiều ngày 16/04/2019: ( Thời gian:14h00)**

Đồng đội nam: A5, A6 (BK)

Đồng đội nữ : B5, B6, B7, B8

Đôi nam : E9, E10, E11, E12

* **Sáng ngày 17/04/2019: ( Thời gian: 7h30)**

Đồng đội nam: A7 (TH3), A8 (CK)

Đồng đội nữ : B9, B10

Đôi nam nữ : G1, G2, G3, G4

Đôi nữ : F1, F2, F3

* **Chiều ngày 17/04/2019: ( Thời gian:14h00)**

Đôi nam nữ : G5, G6, G7, G8

Đôi nữ :F4, F5, F6, F7

Đôi nam : E13, E14 (BK)

Đơn nam : C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8

Đơn nữ : D1, D2, D3, D4

* **Sáng ngày 18/04/2019: ( Thời gian: 7h30)**

Đơn nam : C9, C10, C11, C12 **/** C13, C14 (BK)

Đơn nữ : D5, D6, D7, D8 / D9, D10 (BK)

Đôi nữ : F8, F9 (BK)

Đôi nam nữ : G9, G10 (BK)

* **Chiều ngày 18/04/2019: ( Thời gian:14h00)**

Đơn nam : C15 (Tranh hạng 3), C16 (Chung kết)

Đơn nữ : D11 (Tranh hạng 3), D12 (Chung kết)

Đôi nam : E15 (Tranh hạng 3), E16 (Chung kết)

Đôi nữ : F10 (Tranh hạng 3), F11 (Chung kết)

Đôi nam nữ : G11 (Tranh hạng 3), G12 (Chung kết)

**\* BTC có thể đổi lịch thi đấu để phù hợp sức khỏe cho vđv**

**TỔNG KẾT , TRAO THƯỞNG**