|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  **CỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH - TÂY HỒ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024* |

**LỊCH LÀM VIỆC BAN CÔNG TÁC CỤM**

**KÌ THI HỌC SINH GIỎI CỤM BA ĐÌNH – TÂY HỒ**

**NĂM HỌC 2023-2024**

**(*Điều chỉnh do trùng với lịch thi khảo sát lớp 11 của Sở*)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc** | **Thời gian** | **Địa điểm** |
|  | **Coi thi**  - Buổi sáng: thi các môn Toán, Ngữ văn, Hóa học, Địa lí, Tin học.  - Buổi chiều: thi các môn Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp. | 09/3/2024 (thứ Bảy)  **Sáng**: 7h00 có mặt  **Chiều**: 13h15 có mặt | - THPT Chu Văn An  - Riêng môn **Tin 10** thi buổi sáng tại THPT **Phan Đình Phùng** (3 phòng thi: 64 học sinh) |
|  | **Làm phách (Ban phách)** | 7h30 ngày 11/3/2024  (thứ Hai) | THPT Chu Văn An |
|  | **Chấm thi (Ban Chấm)** | 13h00 ngày 13/3/2024 (thứ Tư) | THPT  Nguyễn Trãi – Ba Đình |
|  | **Nhập điểm (Ban nhập điểm)** | 14h00 ngày 14/3/2024  (thứ Năm) | THPT  Nguyễn Trãi – Ba Đình |
|  | **Họp xếp giải** (Hiệu trưởng các trường có HS dự thi) | 15h00 ngày 15/3/2024  (thứ Sáu) | THPT  Nguyễn Trãi – Ba Đình |
|  | **Công bố giải** | Ngày 16/3/2024  (thứ Bảy) | THPT Tây Hồ |
|  | **Nhận đơn phúc khảo** | Từ 16/3-18/3/2024 | THPT  Nguyễn Trãi – Ba Đình |
|  | **Chấm phúc khảo (Ban chấm phúc khảo)** | 14h00 ngày 20/3/2024  (thứ Tư) | THPT  Nguyễn Trãi – Ba Đình |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỜNG** |

**LỊCH THI CÁC MÔN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CA** | **MÔN** | **KHỐI** | **THỜI GIAN** | | | | |
| **HS**  **CÓ MẶT** | **PHÁT ĐỀ** | **TÍNH GIỜ LÀM BÀI** | **THỜI GIAN LÀM BÀI** | **THU BÀI** |
| SÁNG | Toán,  Ngữ văn | K10 | 7h10 | 8h00 | 8h05 | 150 phút | 10h35 |
| K11 | 7h10 | 8h00 | 8h05 | 150 phút | 10h35 |
| Hóa học,  Địa lí,  Tin học | K10 | 7h10 | 8h00 | 8h05 | 120 phút | 10h05 |
| K11 | 7h10 | 8h00 | 8h05 | 120 phút | 10h05 |
| CHIỀU | Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp,  Vật lí,  Sinh học,  Lịch sử | K10 | 13h25 | 14h15 | 14h20 | 120 phút | 16h20 |
| K11 | 13h25 | 14h15 | 14h20 | 120 phút | 16h20 |