**PHỤ LỤC III**

PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CÁC ĐIỂM THI, KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
*(Kèm theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Điểm thi** | **Đơn vị DKDT** | **Tổng số thí sinh** | **Số Phòng thi** | **Số phòng học thực tế** | **Điện thoại trực****thi** |
| 1 | Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh*729 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai* | Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh | 145 | **7** | **10** | 02693.825.140 |
| Trường PT Sao Việt | 18 |
| **Tổng số thí sinh:** | **163** |
| 2 | Trường THPT Hoàng Hoa Thám*95 Tôn Đức Thắng, Pleiku, Gia Lai* | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | 566 | **25** | **37** | 02693.865.434 |
| Trường THPT Hoàng Hoa Thám\_TD | 28 |
| **Tổng số thí sinh:** | **594** |
| 3 | Trường THPT Pleiku*163 Tô Vĩnh Diện, Pleiku, Gia Lai* | Trường THPT Pleiku | 563 | **25** | **28** | 02693.824.364 |
| Trường THPT Pleiku\_TD(Thí sinh QĐ3+Thí sinh Biên phòng tỉnh(6TS)+Tỉnh đội) | 30 |
| **Tổng số thí sinh:** | **593** |
| 4 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương*48 Hùng Vương, Pleiku, Gia Lai* | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 452 | **28** | **39** | 02692.221.798 |
| Trường THPT Chuyên Hùng Vương\_TD (Thí sinh CA tỉnh) | 195 |
| TT GDTX tỉnh\_TD | 20 |
| **Tổng số thí sinh:** | **667** |
| 5 | Trường THPT Phan Bội Châu*24 Hùng Vương, Pleiku, Gia Lai* | Trường THPT Phan Bội Châu | 513 | **23** | **30** | 02693.824.366 |
| Trường THPT Phan Bội Châu\_TD (Thí sinh CA Cơ động Bộ+ Tỉnh đội) | 29 |
| **Tổng số thí sinh:** | **542** |
| 6 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh*138 Nguyễn Chí Thanh, Pleiku, Gia Lai* | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | 534 | **23** | **25** | 02693.748.586 |
| Trường THPT Nguyễn Chí Thanh\_TD | 6 |
| **Tổng số thí sinh:** | **540** |
| 7 | Trường THPT Lê Lợi*44 Lê Lợi, Pleiku, Gia Lai* | Trường THPT Lê Lợi | 529 | **24** | **26** | 02693.874.395 |
| Trường THPT Lê Lợi\_TD | 37 |
| **Tổng số thí sinh:** | **566** |
| 8 | Trường THCS Nguyễn Du, TP Pleiku*08 Hùng Vương, TP. Pleiku,Gia Lai* | Trường THPT Chi Lăng | 249 | **21** | **23** | 0384.106.912 |
| Trường THPT Chi Lăng\_TD | 2 |
| TT GDTX tỉnh | 193 |
| Trường QT Châu Á Thái Bình Dương - Gia Lai | 45 |
| **Tổng số thí sinh:** | **489** |
| 9 | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng*Thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai* | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng | 371 | **17** | **20** | 02693.844.328 |
| Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng\_TD | 18 |
| **Tổng số thí sinh:** | **389** |
| 10 | Trường THPT A Sanh*Xã Ia Krăi, Ia Grai, Gia Lai* | Trường THPT A Sanh | 309 | **13** | **15** | 02693.502.004 |
| Trường THPT A Sanh\_TD | 1 |
| **Tổng số thí sinh:** | **310** |
| 11 | Trường THPT Phạm Văn Đồng*Xã Ia Sao, Ia Grai, Gia Lai* | Trường THPT Phạm Văn Đồng | 200 | **10** | **13** | 02693.500.739 |
| Trường THPT Phạm Văn Đồng\_TD | 20 |
| **Tổng số thí sinh:** | **220** |
| 12 | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi*21 Quang Trung, Phú Hòa, Chư Păh, Gia Lai* | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi | 303 | **14** | **16** | 02693.845.749 |
| Trường THPT Mạc Đĩnh Chi\_TD | 19 |
| **Tổng số thí sinh:** | **322** |
| 13 | Trường THCS Thị trấn Phú Hòa, Chư Păh*Thị trấn Phú Hòa, Chư Păh, Gia Lai* | Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái | 94 | **7** | **10** | 02693.842.215 |
| Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái\_TD | 7 |
| TT GDNN-GDTX Chư Păh | 36 |
| TT GDNN-GDTX Chư Păh\_TD | 10 |
| **Tổng số thí sinh:** | **147** |
| 14 | Trường THPT Ya Ly*Thị trấn Ya Ly, Chư Păh, Gia Lai* | Trường THPT Ya Ly | 200 | **9** | **17** | 02693.845.416 |
| Trường THPT Ya Ly\_TD | 12 |
| **Tổng số thí sinh:** | **212** |
| 15 | Trường THPT Lê Hoàn*Thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai* | Trường THPT Lê Hoàn | 398 | **18** | **22** | 02693.846.359 |
| Trường THPT Lê Hoàn\_TD | 13 |
| **Tổng số thí sinh:** | **411** |
| 16 | Trường THCS Quang Trung, Đức Cơ*Thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai* | Trường THPT Nguyễn Trường Tộ | 167 | **16** | **18** | 0367.414.053 |
| Trường THPT Nguyễn Trường Tộ\_TD | 20 |
| Trường THPT Tôn Đức Thắng | 115 |
| Trường THPT Tôn Đức Thắng\_TD | 4 |
| TT GDNN-GDTX Đức Cơ | 47 |
| TT GDNN-GDTX Đức Cơ\_TD | 15 |
| **Tổng số thí sinh:** | **368** |
| 17 | Trường THPT Lê Quý Đôn*Thị trấn Chư Prông, Chư Prông , Gia Lai* | Trường THPT Lê Quý Đôn | 431 | **21** | **30** | 02693.843.142 |
| Trường THPT Lê Quý Đôn\_TD | 12 |
| TT GDNN-GDTX Chư Prông | 40 |
| TT GDNN-GDTX Chư Prông\_TD | 15 |
| **Tổng số thí sinh:** | **498** |
| 18 | Trường THPT Pleime*Xã Ia Ga, Chư Prông, Gia Lai* | Trường THPT Pleime | 211 | **9** | **11** | 02693.507.077 |
| Trường THPT Pleime\_TD | 5 |
| **Tổng số thí sinh:** | **216** |
| 19 | Trường THPT Trần Phú*Xã Thăng Hưng, Chư Prông, Gia Lai* | Trường THPT Trần Phú | 212 | **9** | **14** | 02693.518.345 |
| Trường THPT Trần Phú\_TD | 4 |
| **Tổng số thí sinh:** | **216** |
| 20 | Trường THPT Chu Văn An*Thị trấn Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai* | Trường THPT Chu Văn An | 337 | **23** | **25** | 02693.853.619 |
| Trường THPT Chu Văn An\_TD | 16 |
| Trường THPT Đinh Tiên Hoàng | 114 |
| Trường THPT Đinh Tiên Hoàng\_TD | 0 |
| TT GDNN-GDTX Krông Pa | 25 |
| TT GDNN-GDTX Krông Pa\_TD | 45 |
| **Tổng số thí sinh:** | **537** |
| 21 | Trường THPT Nguyễn Du*Xã Ia Sươm, Krông Pa, Gia Lai* | Trường THPT Nguyễn Du | 204 | **9** | **11** | 02693.859.214 |
| Trường THPT Nguyễn Du\_TD | 5 |
| **Tổng số thí sinh:** | **209** |
| 22 | Trường THPT Nguyễn Tất Thành*Xã Ia Mrơn, Ia Pa, Gia Lai* | Trường THPT Nguyễn Tất Thành | 188 | **12** | **14** | 02693.604.500 |
| Trường THPT Nguyễn Tất Thành\_TD | 15 |
| Trường THPT Phan Chu Trinh | 67 |
| Trường THPT Phan Chu Trinh\_TD | 12 |
| **Tổng số thí sinh:** | **282** |
| 23 | Trường THPT Lê Thánh Tông*70 Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai* | Trường THPT Lê Thánh Tông | 308 | **14** | **20** | 02693.652.907 |
| Trường THPT Lê Thánh Tông\_TD | 20 |
| **Tổng số thí sinh:** | **328** |
| 24 | Trường THPT Lý Thường Kiệt*48 Nguyễn Viết Xuân, thị xã Ayun Pa, Gia Lai* | Trường THPT Lý Thường Kiệt | 232 | **10** | **15** | 02693.682.648 |
| Trường THPT Lý Thường Kiệt\_TD | 0 |
| **Tổng số thí sinh:** | **232** |
| 25 | Trường THPT Trần Quốc Tuấn*Thị trấn Phú Thiện, Phú Thiện, Gia Lai* | Trường THPT Trần Quốc Tuấn | 437 | **19** | **27** | 0269 3855 229 |
| Trường THPT Trần Quốc Tuấn\_TD | 17 |
| **Tổng số thí sinh:** | **454** |
| 26 | Trường THPT Võ Văn Kiệt*Xã Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai* | Trường THPT Võ Văn Kiệt | 151 | **7** | **9** | 0269 3614 579 |
| Trường THPT Võ Văn Kiệt\_TD | 4 |
| TT GDNN-GDTX Phú Thiện | 0 |
| TT GDNN-GDTX Phú Thiện\_TD | 4 |
| **Tổng số thí sinh:** | **159** |
| 27 | Trường THPT Nguyễn Thái Học*Thị trấn Nhơn Hòa, Chư Pưh, Gia Lai* | Trường THPT Nguyễn Thái Học | 502 | **22** | **24** | 02693.850.300 |
| Trường THPT Nguyễn Thái Học\_TD | 20 |
| TT GDNN-GDTX Chư Pưh | 0 |
| TT GDNN-GDTX Chư Pưh\_TD | 2 |
| **Tổng số thí sinh:** | **524** |
| 28 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm*06 Phan Đình Phùng, Chư Sê, Gia Lai* | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 535 | **23** | **30** | 02693.851.539 |
| Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm\_TD | 11 |
| **Tổng số thí sinh:** | **546** |
| 29 | Trường THPT Trường Chinh*Thôn Thanh Bình, Chư Sê, Gia Lai* | Trường THPT Trường Chinh | 293 | **13** | **16** | 02696.560.006 |
| Trường THPT Trường Chinh\_TD | 12 |
| **Tổng số thí sinh:** | **305** |
| 30 | Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ*Thôn 16, Bờ Ngoong, Chư Sê, Gia Lai* | Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ | 82 | **6** | **17** | 02693.501.975 |
| Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ\_TD | 4 |
| TT GDNN-GDTX Chư Sê | 32 |
| TT GDNN-GDTX Chư Sê\_TD | 11 |
| **Tổng số thí sinh:** | **129** |
| 31 | Trường THPT Trần Cao Vân*Xã Ia Hlốp, Chư Sê, Gia Lai* | Trường THPT Trần Cao Vân | 290 | **13** | **16** | 02693.501.789 |
| Trường THPT Trần Cao Vân\_TD | 0 |
| **Tổng số thí sinh:** | **290** |
| 32 | Trường THPT Nguyễn Huệ*154 Nguyễn Huệ, Đak Đoa, Gia Lai* | Trường THPT Nguyễn Huệ | 470 | **21** | **23** | 02693.831.266 |
| Trường THPT Nguyễn Huệ\_TD | 22 |
| **Tổng số thí sinh:** | **492** |
| 33 | Trường THCS Võ Thị Sáu, Đăk Đoa*Thị trấn Đak Đoa, Đak Đoa, Gia Lai* | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 170 | **18** | **24** | 02693.831.138 |
| Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai\_TD | 5 |
| Trường THPT Lê Hồng Phong | 177 |
| Trường THPT Lê Hồng Phong\_TD | 8 |
| TT GDNN-GDTX Đak Đoa | 49 |
| TT GDNN-GDTX Đak Đoa\_TD | 12 |
| **Tổng số thí sinh:** | **421** |
| 34 | Trường THPT Trần Hưng Đạo Đường*Trần Phú, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai* | Trường THPT Trần Hưng Đạo | 417 | **24** | **26** | 02693.567.627 |
| Trường THPT Trần Hưng Đạo\_TD | 52 |
| Trường THCS và THPT Kpă Klơng | 65 |
| Trường THCS và THPT Kpă Klơng\_TD | 5 |
| TT GDNN-GDTX Mang Yang | 11 |
| TT GDNN-GDTX Mang Yang\_TD | 4 |
| **Tổng số thí sinh:** | **554** |
| 35 | Trường THCS, THPT Y Đôn*Thị trấn Đak Pơ, Đak Pơ, Gia Lai* | Trường THCS và THPT Y Đôn | 192 | **9** | **12** | 02693.738.668 |
| Trường THCS và THPT Y Đôn\_TD | 4 |
| TT GDNN-GDTX Đak Pơ | 15 |
| TT GDNN-GDTX Đak Pơ\_TD | 5 |
| **Tổng số thí sinh:** | **216** |
| 36 | Trường THPT Hà Huy Tập*Thị trấn Kông Chro, Kông Chro, Gia Lai* | Trường THPT Hà Huy Tập | 256 | **12** | **14** | 0869.522.450 |
| Trường THPT Hà Huy Tập\_TD | 13 |
| **Tổng số thí sinh:** | **269** |
| 37 | Trường THPT Quang Trung*27 Chu Văn An, thị xã An Khê, Gia Lai* | Trường THPT Quang Trung | 416 | **18** | **24** | 02693.833.187 |
| Trường THPT Quang Trung\_TD | 5 |
| **Tổng số thí sinh:** | **421** |
| 38 | Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Đông Gia Lai*Phường An Tân, thị xã An Khê, Gia Lai* | Trường THPT Nguyễn Khuyến | 257 | **18** | **20** | 02696.561.777 |
| Trường THPT Nguyễn Khuyến\_TD | 10 |
| Trường THPT DT Nội Trú Đông Gia Lai | 153 |
| **Tổng số thí sinh:** | **420** |
| 39 | Trường THPT Nguyễn Trãi*Đường Lê Thị Hồng Gấm, thị xã An Khê, Gia Lai* | Trường THPT Nguyễn Trãi | 335 | **15** | **19** | 02693.532.205 |
| Trường THPT Nguyễn Trãi\_TD | 6 |
| **Tổng số thí sinh:** | **341** |
| 40 | Trường THPT Lương Thế Vinh*Thị trấn KBang, KBang , Gia Lai* | Trường THPT Lương Thế Vinh | 368 | **17** | **25** | 02693.834.668 |
| Trường THPT Lương Thế Vinh\_TD | 21 |
| **Tổng số thí sinh:** | **389** |
| 41 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm*Thị trấn Kbang, Kbang, Gia Lai* | Trường THPT Anh Hùng Núp | 126 | **10** | **20** | 0869546717 |
| Trường THPT Anh Hùng Núp\_TD | 5 |
| Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng | 48 |
| Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng\_TD | 3 |
| TT GDNN-GDTX KBang | 35 |
| TT GDNN-GDTX Kbang\_TD | 6 |
| **Tổng số thí sinh:** | **223** |
| **TỔNG CỘNG** |  | **15.204** | **652** | **830** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |