|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG **TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập –Tự do –Hạnh phúc** *Đăk R’Lấp, ngày 15 tháng 12 năm 2024* |

**LỊCH KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 -2025 (Tuần 17 và Tuần 18)**

**1. A. Khối 12 (Toán, Văn, và 2 môn tự chọn theo đề chung của Sở)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Buổi** | **Môn**  | **Thời gian phát đề** | **Tính giờ làm bài** | **Thời lượng** | **Hinh thức**  |
| **03/01/2025** | **Sáng** | Ngữ văn | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 | 120’ | **Tự luận** |
| **Chiều** | Toán  | 13 giờ 50 | 14 giờ 00 | 90’ | **Trắc nghiệm** |
| Tiếng Anh | 15 giờ 40 | 15 giờ 50 | 50’ |  |
| **04/01/2025** | **Sáng** | Vật lý | 7 giờ 20 | 7 giờ 30 | 50’ | Trắc nghiệm |
| Hóa học | 8 giờ 30 | 8 giờ 40 | 50’ |
| Sinh học | 9 giờ 40 | 9 giờ 50 | 50’ |
| Tin học; Công nghệ | 10 giờ 50 | 11giờ 00 | 50’ |
| **Chiều** | Lịch sử | 13 giờ 50 | 14 giờ 00 | 50’ |
| Địa lý | 15 giờ 00 | 15 giờ 10 | 50’ |
| GDKT&PL | 16 giờ 10 | 16 giờ 20 | 50’ |

**1. B. Khối 12 (kiểm tra các môn không chọn thi tốt nghiệp theo đề riêng của trường)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Buổi** | **Môn**  | **Thời gian phát đề** | **Tính giờ làm bài** | **Thời lượng** | **Hinh thức**  |
| 07/01/2025 | Sáng | Lịch sử | 7 giờ 10’ | 7 giờ 15’ | 50’ | Trắc nghiệm |
| Tiếng Anh | 8 giờ 30’ | 8 giờ 35’ | 50’ |
| 08/01/2025 | Sáng | Vật lý | 7 giờ 10’ | 7 giờ 15’ | 50’ |
| Hóa học | 8 giờ 20’ | 8 giờ 25’ | 50’ |
| Sinh | 9 giờ 30’ | 9 giờ 35’ | 50’ |
| 09/01/2025 | Sáng | Địa lý | 7 giờ 10’ | 7 giờ 15’ | 50’ |
| GDKT&PL | 8 giờ 20’ | 8 giờ 25’ | 50’ |

**2. KHỐI 11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Buổi** | **Môn**  | **Thời gian phát đề** | **Tính giờ làm bài** | **Thời lượng** | **Hinh thức**  |
| 07/01/2025 | Sáng | Ngữ văn | 7 giờ 10’ | 7 giờ 15’ | 120’ | Tự luận |
| Lịch sử | 9 giờ 30’ | 9 giờ 35’ | 50’ | Trắc nghiệm |
| 08/01/2025 | Sáng | Toán  | 7 giờ 10’ | 7 giờ 15’ | 90’ |
| Tiếng anh | 9 giờ 00’ | 9 giờ 05’ | 50’ |
| 09/01/2025 | Sáng | Vật lý | 7 giờ 10’ | 7 giờ 15’ | 50’ |
| Hóa học | 8 giờ 20’ | 8 giờ 25’ |
| Sinh | 9 giờ 30’ | 9 giờ 35’ |
| 10/01/2025 | Sáng | Địa lý | 7 giờ 10’ | 7 giờ 15’ |
| GDKT&PL | 8 giờ 20’ | 8 giờ 25’ |

**3. KHỐI 10**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Buổi** | **Môn** | **Thời gian phát đề** | **Tính giờ làm bài** | **Thời lượng** | **Hinh thức** |
| 07/01/2025 | Chiều | Ngữ văn | 13 giờ 10’ | 13 giờ 15’ | 90’ | Tự luận |
| Lịch sử | 15 giờ 00’ | 15 giờ 05’ | 50’ | Trắc nghiệm |
| 08/01/2025 | Chiều | Toán  | 13 giờ 10’ | 13 giờ 15’ | 90’ |
| Tiếng Anh | 15 giờ 00’ | 15 giờ 05’ | 50’ |
| 09/01/2025 | Chiều | Vật lý | 13 giờ 10’ | 13 giờ 15’ | 50’ |
| Hóa học | 14 giờ 20’ | 14 giờ 25’ |
| Sinh | 15 giờ 30’ | 15 giờ 35’ |
| 10/01/2025 | Chiều | Địa lý | 13 giờ 10’ | 13 giờ 15’ |
| GDKT&PL | 14 giờ 20’ | 14 giờ 25’ |

 **KT. HIỆU TRƯỞNG**

 **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

 **Nguyễn Minh Tâm**