|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG  TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

*Nam Dong, ngày 14 tháng12 năm 2015*

**QUY ĐỊNH THỜI GIAN LÀM VIỆC**

**VÀLỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016**

**I. Thời gian làm việc:**

- Buổi sáng: Giáo viên có mặt tại phòng Hội đồng trước 7h25 phút

- Buổi chiều: Giáo viên có mặt tại phòng Hội đồng trước 13h25 phút

**2. Lịch kiểm tra**

**1. KHỐI 11**:

| **Ngày** | **Buổi** | **Môn thi** | **Thời gian làm bài** | **Thời gian phát đề** | **Giờ làm bài** | **Giờ thu bài** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/12 | Sáng | Hóa học | 45 phút | 7 giờ 40 | 7 giờ 45 | 8 giờ 30 | TL |
| Ngữ văn | 90 phút | 9 giờ 00 | 9 giờ 05 | 10 giờ 35 | TL |
| 22/12 | Sáng | Vật lý | 45 phút | 7 giờ 40 | 7 giờ 45 | 8 giờ 30 | TL |
| Toán | 90 phút | 9 giờ 00 | 9 giờ 05 | 10 giờ 35 | TL |
| 23/12 | Sáng | Sinh học | 45 phút | 7 giờ 40 | 7 giờ 45 | 8 giờ 30 | TNKQ |
| Địa lý | 45 phút | 9 giờ 00 | 9 giờ 05 | 9 giờ 50 | TL |
| 24/12 | Sáng | Tiếng Anh | 45 phút | 7 giờ 45 | 8 giờ 30 | 7 giờ 40 | TN + TL |
| Lịch sử | 45 phút | 9 giờ 05 | 9 giờ 50 | 9 giờ 00 | TL |

**2. KHỐI 10**:

| **Ngày** | **Buổi** | **Môn thi** | **Thời gian làm bài** | **Thời gian phát đề** | **Giờ làm bài** | **Giờ thu bài** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/12 | Chiều | Hóa | 45 phút | 13 giờ 40 | 13 giờ 45 | 14 giờ 30 | TL |
| Ngữ văn | 90 phút | 15 giờ 00 | 15 giờ 05 | 16 giờ 35 | TL |
| 22/12 | Chiều | Vật lý | 45 phút | 13 giờ 40 | 13 giờ 45 | 14 giờ 30 | TL |
| Toán | 90 phút | 15 giờ 00 | 15 giờ 05 | 16 giờ 35 | TL |
| 23/12 | Chiều | Sinh học | 45 phút | 13 giờ 40 | 13 giờ 45 | 14 giờ 30 | TNKQ |
| Địa lý | 45 phút | 15 giờ 00 | 15 giờ 05 | 15 giờ 50 | TL |
| 24/12 | Chiều | Tiếng Anh | 45 phút | 13 giờ 40 | 13 giờ 45 | 14 giờ 30 | TN + TL |
| Lịch sử | 45 phút | 15 giờ 00 | 15 giờ 05 | 15 giờ 50 | TL |

**3. KHỐI 12**

| **Ngày** | **Buổi** | **Môn thi** | **Thời gian làm bài** | **Thời gian phát đề** | **Giờ làm bài** | **Giờ thu bài** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/12 | Sáng | Ngữ văn | 90 phút | 7 giờ 40 | 07 giờ 45 | 09 giờ 15 | TL |
| Chiều | Toán | 90 phút | 13 giờ 40 | 13 giờ 45 | 15 giờ 15 | TL |
| 28/12 | Sáng | Vật lý | 60 phút | 7 giờ 40 | 07 giờ 45 | 08 giờ 45 | TNKQ |
| Địa lý | 60 phút | 9 giờ 15 | 9 giờ 20 | 10 giờ 20 | TL |
| 29/12 | Sáng | Sinh học | 60 phút | 7 giờ 40 | 07 giờ 45 | 08 giờ 45 | TNKQ |
| Lịch sử | 60 phút | 9 giờ 15 | 9 giờ 20 | 10 giờ 50 | TL |
| 30/12 | Sáng | Hóa | 60 phút | 7 giờ 40 | 07 giờ 45 | 08 giờ 45 | TNKQ |
| T.Anh | 60 phút | 9 giờ 15 | 9 giờ 20 | 10 giờ 20 | TNKQ |

**Khối 11:** Học Nghề phổ thông vào các buổi chiều từ ngày 28 ->31/12/2015.

**P.HIỆU TRƯỞNG**

**Hứa Tất Thành**