SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK

**TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ**

**PHƯƠNG ÁN CHỌN MÔN HỌC LỰA CHỌN VÀ NHÓM CHUYÊN ĐỀ**

 **NĂM HỌC 2024-2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lớp**  | **Môn học lựa chọn** | **Nhóm chuyên đề 03 môn** | **Ghi chú** |
| 10A1; 10A2; 10A3; 10A4; 10A5 | Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học | Toán, Vật lý, Hóa học | TN1 |
| 10A6; 10A7; 10A8 | Vật lý, Hóa học, Tin học, CN (TK&CN) | Toán, Vật lý, Hóa học | TN2 |
| 10A9 | Vật lý, Hóa học, Sinh học, CN (TK&CN) | Toán, Hóa học, Sinh học | TN3 |
| 10A10 | Địa lý, GDKT&PL, Vật lý, CN (TK&CN) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | XH1 |
| 10A11 | Địa lý, GDKT&PL, Hóa học, CN (TK&CN) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | XH2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lớp**  | **Môn học lựa chọn** | **Nhóm chuyên đề 03 môn** | **Ghi chú** |
| 11A1; 11A2; 11A3; 11A4; 11A5 | Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học | Toán, Vật lý, Hóa học | TN12 |
| 11A6 | Vật lý, Hóa học, Sinh học, CN (CNCK) | Toán, Hóa học, Sinh học | TN34 |
| 11A7; 11A8; 11A9 | Vật lý, Hóa học, Tin học, CN (CNCK) | Toán, Vật lý, Hóa học | TN56 |
| 11A10 | Địa lý, GDKT&PL, Vật lý, CN (CNCN) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | XH12 |
| 11A11 | Địa lý, GDKT&PL, Hóa học, CN (CNCN) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | XH3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lớp**  | **Môn học lựa chọn** | **Nhóm chuyên đề 03 môn** | **Ghi chú** |
| 12A1; 12A2; 12A3; 12A4 | Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học | Toán, Vật lý, Hóa học | TN12 |
| 12A5 | Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa Lý | Toán, Hóa học, Sinh học | TN34 |
| 12A6; 12A7 | Vật lý, Hóa học, Sinh học, GDKT&PL | Toán, Vật lý, Hóa học | TN56 |
| 12A8; 12A9 | Địa lý, GDKT&PL, Vật lý, CN (LN-TS) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | XH12 |
| 12A10 | Địa lý, GDKT&PL, Hóa học, CN (LN-TS) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | XH3 |