1. **Harmonogram egzaminu**
* **termin główny**

a) część humanistyczna –**18 kwietnia 2018 r. (środa)**- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - **godz. 09: 00** (60 min)
- z zakresu języka polskiego - **godz. 11:00** (90 min)

b) część matematyczno-przyrodnicza - **19 kwietnia 2018 r. (czwartek)**- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - **godz. 09: 00** (60 min)- zakresu matematyki - **godz. 11: 00** (90 min)

c) język obcy nowożytny - **20 kwietnia 2018 r. (piątek)**- na poziomie podstawowym - **godz. 09: 00** (60 min)
- na poziomie rozszerzonym - **godz. 11:00**(60 min)

* **termin dodatkowy**

a) część humanistyczna - **4 czerwca 2018 roku (poniedziałek)**- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza - **5 czerwca 2018 r. (wtorek)**- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny -**6 czerwca 2018 r. (środa)**- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

**2. Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:**

1. Z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym.
2. Przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub któremu przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
3. Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.
4. **Przedłużenie czasu trwania egzaminu w przypadku dostosowania warunków:**

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - do **80 minut;**

- z zakresu języka polskiego, matematyki - do **135 minut;**

-z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym –**do 90 minut.**

**4. Pierwszego dnia** gimnazjalista musi się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. Może też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych, takich jak podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, a także list oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie.

**Drugiego dnia** powinien się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu sprawdza znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł, oraz opanowanie umiejętności prostych, np. wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów, a także opanowanie umiejętności złożonych: rozumowanie wymagające krytycznego myślenia (m.in. na podstawie znajomości metodyki badań przyrodniczych), wykrywanie współzależności elementów lub procesów oraz związków przyczynowo skutkowych i funkcjonalnych, stosowanie zintegrowanej wiedzy we własnych strategiach rozwiązywania problemów.

**Trzeciego dnia** gimnazjalista musi się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z języka obcego nowożytnego. Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym obejmuje następujące części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych; natomiast na poziomie rozszerzonym dodatkowo wypowiedź pisemną.

1. **Przebieg egzaminu i zasady pracy z arkuszem egzaminacyjnym**
* Każdego dnia uczeń jeden raz losuje numer stolika, przy którym będzie pracował;
* Po zajęciu miejsca i wysłuchaniu instrukcji przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin, uczniowie otrzymują arkusze;
* Uczniowie sprawdzają kompletność arkusza i kodują go a po otrzymaniu pozwolenia, przystępują do pracy;
* Konieczność skorzystania z toalety uczeń zgłasza przez podniesienie ręki.
* Po zakończeniu pracy uczeń pozostaje na miejscu i opuszcza salę po odebraniu pracy przez nauczyciela;
* Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich;
* Nie wolno korzystać z kalkulatorów, słowników, używać korektorów; rysunki można wykonywać wyłącznie długopisem; na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.
* Uczeń może mieć na stoliku małą butelkę wody.
* Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
* Uczniowie, którym dostosowano warunki egzaminu ze względu na specyficzne trudności nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
1. **Wyniki egzaminu uczniowie poznają 15 czerwca 2018 roku, a zaświadczenia otrzymają 22 czerwca 2018 r.**
2. **Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej**

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

1. Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:
2. informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
3. przykładowe arkusze egzaminacyjne
4. arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2017
5. sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach.