|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD&ĐT TỈNH ĐỒNG NAI**TRƯỜNG THPT NAM HÀ**–––––––––––– |  |

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II CÁC MÔN TẬP TRUNG

Khối 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Buổi** | **Bài kiểm tra/Môn kiểm tra thành phần của bài kiểm tra tổ hợp** | **Thời gian làm bài** | **Giờ phát đề thi cho thí sinh** | **Giờ bắt đầu làm bài** |
| 18/4/2018 | SÁNG | Ngữ văn  | 120 phút | **07 giờ 30** | **07 giờ 35** |
| CHIỀU | Toán  | 90 phút | **14 giờ 20** | **14 giờ 30** |
| 19/4/2018 | SÁNG | Bài kiểm tra KHTN | Vật lí | 50 phút | **07 giờ 30** | **07 giờ 40** |
| Hóa học | 50 phút | **08 giờ 40** | **08 giờ 50** |
| Sinh học | 50 phút | **09 giờ 50** | **10 giờ 00** |
| CHIỀU | Tiếng Anh | 60 phút | **14 giờ 20** | **14 giờ 30** |
| 20/4/2018 | SÁNG  | Bài kiểm tra KHXH | Lịch sử | 50 phút | **07 giờ 30** | **07 giờ 40** |
| Địa lí | 50 phút | **08 giờ 40** | **08 giờ 50** |
| Giáo dục công dân | 50 phút | **09 giờ 50** | **10 giờ 00** |
| CHIỀU | Dự phòng |

CHÚ Ý: HỌC SINH CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI TRƯỚC GIỜ PHÁT ĐỀ 30 PHÚT

**Khối 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày**  | **Buổi** | **Môn** | **Giờ bắt đầu** | **Thời gian làm bài** |
| **09/5/2018** | Sáng | Ngữ văn  | 7 giờ 00 phút | 90 phút |
| Sinh học |  | 45 phút |
| **10/5/2018** | Sáng | Toán | 7 giờ 00 phút | 90 phút |
| Tiếng Anh |  | 60 phút |
| **11/5/2018** | Sáng | Vật lý | 7 giờ 00 phút | 45 phút |
| Hóa học |  | 45 phút |

**Khối 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày**  | **Buổi** | **Môn** | **Giờ bắt đầu** | **Thời gian làm bài** |
| **09/5/2018** | Chiều | Ngữ văn  | 13 giờ 00 phút | 90 phút |
| Sinh học |  | 45 phút |
| **10/5/2018** | Chiều | Toán | 13 giờ 00 phút | 90 phút |
| Tiếng Anh |  | 60 phút |
| **11/5/2018** | Chiều | Vật lý | 13 giờ 00 phút | 45 phút |
| Hóa học |  | 45 phút |

Lưu ý: Học sinh không được mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi.