|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **6A (Quyên)** | **6B (Hoàn)** | **6C (Hà)** | **6D (Thanh)** | **7A (Hương)** |
| **Sáng** | **Chiều** | **Sáng** | **Chiều** | **Sáng** | **Chiều** | **Sáng** | **Chiều** | **Sáng** | **Chiều** |
| **2** | 1 | HDTH-HN - Quyên |  | HDTH-HN - Hoàn |  | HDTH-HN - Hà |  | HDTH-HN - Thanh |  | HDTH-HN - Hương |  |
| 2 | CNghệ - Hà |  | MT - Mỹ |  | Sử - Thanh |  | Toán - Diện |  | Toán - Khởi |  |
| 3 | KHTN - Cúc |  | KHTN - Hoàn |  | GDTC - Hà |  | Sử - Thanh |  | Toán - Khởi |  |
| 4 | Toán - Quyên |  | GDTC - Hà |  | KHTN - Hoàn |  | KHTN - Hùng |  | KHTN(li) - Hương |  |
| 5 | MT - Mỹ |  | Toán - Quyên |  | Toán - Diện |  | Văn - Thanh |  | KHTN(Hoa) - Hùng |  |
| **3** | 1 | GDTC - Hà | Sử - Thanh | Văn - Lương | GDTC - Hà | Văn - Năm | KHTN - Hoàn | Văn - Thanh | Tin - Bình | GDTC - Quý | Văn - Hiền |
| 2 | KHTN - Cúc | KHTN - Cúc | KHTN - Hoàn | KHTN - Hoàn | Văn - Năm | MT - Mỹ | Văn - Thanh | Địa - Thanh | Sử - Mai | Toán - Khởi |
| 3 | NNgữ - Thủy | KHTN - Cúc | Sử - Thanh | NNgữ - Thủy | KHTN - Hoàn | Văn - Năm | CNghệ - Quý | NNgữ - Quân | GDCD - P.Thủy | Địa - Mai |
| 4 | Văn - Lương |  | CNghệ - Hà |  | NNgữ - Quân |  | KHTN - Hùng |  | Tin - Phượng |  |
| 5 | Văn - Lương |  | Địa - Thanh |  | Tin - Bình |  | KHTN - Hùng |  | NNgữ - Nhung |  |
| **4** | 1 | Nhạc - Minh |  | Văn - Lương |  | CNghệ - Hà |  | MT - Mỹ |  | Văn - Hiền |  |
| 2 | Toán - Quyên |  | Nhạc - Minh |  | Văn - Năm |  | KHTN - Hùng |  | Văn - Hiền |  |
| 3 | GDCD - Hoa |  | GDĐP - Minh |  | Toán - Diện |  | GDTC - Hà |  | NNgữ - Nhung |  |
| 4 | NNgữ - Thủy |  | Toán - Quyên |  | GDTC - Hà |  | NNgữ - Quân |  | GDĐP - Hiền |  |
| 5 | GDĐP - Lương |  | Tin - Bình |  | NNgữ - Quân |  | Toán - Diện |  | Toán - Khởi |  |
| **5** | 1 | Sử - Thanh |  | KHTN - Hoàn |  | NNgữ - Quân |  | Nhạc - Minh |  | Văn - Hiền |  |
| 2 | Địa - Hoài |  | Toán - Quyên |  | Toán - Diện |  | Văn - Thanh |  | CNghệ - Hoa |  |
| 3 | NNgữ - Thủy |  | Văn - Lương |  | Nhạc - Minh |  | GDĐP - Hiền |  | GDTC - Quý |  |
| 4 | Toán - Quyên |  | Văn - Lương |  | Sử - Thanh |  | Toán - Diện |  | Nhạc - Minh |  |
| 5 | Tin - Bình |  | NNgữ - Thủy |  | KHTN - Hoàn |  | GDCD - Hoa |  | MT - Mỹ |  |
| **6** | 1 | Toán - Quyên |  | GDCD - Hoa |  | GDĐP - Lương |  | GDTC - Hà |  | NNgữ - Nhung |  |
| 2 | GDTC - Hà |  | Toán - Quyên |  | Địa - Thanh |  | Toán - Diện |  | Địa - Mai |  |
| 3 | Văn - Lương |  | Sử - Thanh |  | Toán - Diện |  | NNgữ - Quân |  | KHTN(Sinh) - Thi |  |
| 4 | Văn - Lương |  | NNgữ - Thủy |  | GDCD - Hoa |  | Sử - Thanh |  | KHTN(li) - Hương |  |
| 5 | HĐTN-HN. - Quyên |  | HĐTN-HN. - Hoàn |  | HĐTN-HN. - Hà |  | HĐTN-HN. - Thanh |  | HĐTN-HN. - Hương |  |
| **7** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **7B (Vịnh)** | **7C (Mai)** | **7D (Hoa)** | **7E (Hiệp)** | **8A (Vân)** |
| **Sáng** | **Chiều** | **Sáng** | **Chiều** | **Sáng** | **Chiều** | **Sáng** | **Chiều** | **Sáng** | **Chiều** |
| **2** | 1 | HDTH-HN - Vịnh |  | HDTH-HN - Mai |  | HDTH-HN - Hoa |  | HDTH-HN - Hiệp |  | HDTH-HN - Vân |  |
| 2 | Sử - Mai |  | Toán - Bình |  | Văn - Hoa |  | Văn - Hiệp |  | Toán - Phượng |  |
| 3 | KHTN(li) - Hương |  | GDTC - Vịnh |  | Địa - Mai |  | Văn - Hiệp |  | Sử - T.Thủy |  |
| 4 | GDCD - P.Thủy |  | Văn - Hoa |  | MT - Mỹ |  | Toán - Bình |  | GDĐP - Vân |  |
| 5 | Toán - Khởi |  | Văn - Hoa |  | Toán - Bình |  | GDCD - Hiệp |  | Văn - Vân |  |
| **3** | 1 | KHTN(Sinh) - Hùng | Toán - Khởi | NNgữ - Nhung | Địa - Mai | GDCD - P.Thủy | NNgữ - Quân | Toán - Bình | KHTN(li) - Thi | CNghệ - Vịnh | NNgữ - Thủy |
| 2 | Toán - Khởi | Địa - Mai | GDCD - P.Thủy | GDĐP - Năm | NNgữ - Quân | GDTC - Hà | Nhạc - Minh | KHTN(Sinh) - Thi | NNgữ - Thủy | Địa - Hoài |
| 3 | KHTN(Hoa) - Hùng | GDĐP - Hiền | Toán - Bình | NNgữ - Nhung | Địa - Mai | KHTN(Hoa) - Thi | GDTC - Hà | GDTC - Hà | Toán - Phượng | KHTN(Sinh) - Hoàn |
| 4 | NNgữ - Nhung |  | Sử - Mai |  | Toán - Bình |  | CNghệ - Mỹ |  | Văn - Vân |  |
| 5 | KHTN(li) - Hương |  | MT - Mỹ |  | GDĐP - Năm |  | NNgữ - Quân |  | Văn - Vân |  |
| **4** | 1 | NNgữ - Nhung |  | Toán - Bình |  | KHTN(Sinh) - Thi |  | Địa - Hiệp |  | KHTN(li) - Hương |  |
| 2 | Toán - Khởi |  | Văn - Hoa |  | Toán - Bình |  | KHTN(li) - Thi |  | Toán - Phượng |  |
| 3 | Văn - Hiệp |  | KHTN(Hoa) - Hùng |  | NNgữ - Quân |  | KHTN(Hoa) - Thi |  | MT - Mỹ |  |
| 4 | MT - Mỹ |  | KHTN(li) - Cúc |  | Văn - Hoa |  | Toán - Bình |  | KHTN(Hoa) - Thông |  |
| 5 | Địa - Mai |  | KHTN(li) - Cúc |  | Văn - Hoa |  | Văn - Hiệp |  | Tin - Phượng |  |
| **5** | 1 | Văn - Hiệp |  | Văn - Hoa |  | CNghệ - Mỹ |  | Toán - Bình |  | NNgữ - Thủy |  |
| 2 | Văn - Hiệp |  | KHTN(Sinh) - Hùng |  | Sử - T.Thủy |  | NNgữ - Quân |  | GDTC - Vịnh |  |
| 3 | NNgữ - Nhung |  | Toán - Bình |  | Văn - Hoa |  | Tin - Quyên |  | Toán - Phượng |  |
| 4 | GDTC - Vịnh |  | Tin - Phượng |  | Toán - Bình |  | MT - Mỹ |  | Văn - Vân |  |
| 5 | Tin - Phượng |  | NNgữ - Nhung |  | Nhạc - Minh |  | Văn - Hiệp |  | Địa - Hoài |  |
| **6** | 1 | Văn - Hiệp |  | GDTC - Vịnh |  | KHTN(li) - Cúc |  | NNgữ - Quân |  | Nhạc - Minh |  |
| 2 | Nhạc - Minh |  | CNghệ - Hoa |  | KHTN(li) - Cúc |  | GDĐP - Năm |  | GDTC - Vịnh |  |
| 3 | CNghệ - Hoa |  | Nhạc - Minh |  | Tin - Quyên |  | Sử - Hiệp |  | KHTN(Sinh) - Hoàn |  |
| 4 | GDTC - Vịnh |  | Địa - Mai |  | GDTC - Hà |  | Địa - Hiệp |  | GDCD - P.Thủy |  |
| 5 | HĐTN-HN. - Vịnh |  | HĐTN-HN. - Mai |  | HĐTN-HN. - Hoa |  | HĐTN-HN. - Hiệp |  | HĐTN-HN. - Vân |  |
| **7** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **8B (Cúc)** | **8C (P.Thủy)** | **8D (Năm)** | **9A (Diện)** | **9B (T.Thủy)** | **9C (Hoài)** |
| **Sáng** | **Chiều** | **Sáng** | **Chiều** | **Sáng** | **Chiều** | **Sáng** | **Chiều** | **Sáng** | **Chiều** | **Sáng** | **Chiều** |
| **2** | 1 | HDTH-HN - Cúc |  | HĐTN-HN. - P.Thủy |  | HDTH-HN - Năm |  | HDTH-HN - Diện |  | HDTH-HN - T.Thủy |  | HDTH-HN - Hoài |  |
| 2 | Văn - Vân |  | GDTC - Vịnh |  | KHTN(Sinh) - Hoàn |  | GDTC - Quý |  | Địa - Hoài |  | CNghệ - Năm |  |
| 3 | GDCD - P.Thủy |  | Toán - Phượng |  | MT - Mỹ |  | Toán - Diện |  | Toán - Quyên |  | KHTN(Hoa) - Hùng |  |
| 4 | GDTC - Vịnh |  | Địa - Hoài |  | Toán - Cúc |  | GDĐP - Năm |  | Sử - T.Thủy |  | Toán - Khởi |  |
| 5 | Toán - Cúc |  | GDCD - P.Thủy |  | Tin - Phượng |  | KHTN(Sinh) - Vinh |  | Văn - Mai |  | Sử - T.Thủy |  |
| **3** | 1 | Toán - Cúc | Toán - Cúc | Nhạc - Minh | Văn - B.Hà | NNgữ - Quân | Văn - Năm | KHTN(li) - Hương | MT - Mỹ | Văn - Mai | NNgữ - Nhung | Toán - Khởi | Nhạc - Minh |
| 2 | MT - Mỹ | Tin - Bình | Toán - Phượng | NNgữ - Thủy | GDTC - Vịnh | NNgữ - Quân | NNgữ - Nhung | Văn - B.Hà | GDTC - Quý | TN(Hoa) - Hùng | Văn - Lương | GDTC - Quý |
| 3 | Địa - Hoài | Nhạc - Minh | GDĐP - Vân | KHTN(Hoa) - Hùng | Toán - Cúc | Địa - Hoài | Văn - B.Hà | Văn - B.Hà | KHTN(li) - Hương | MT - Mỹ | Tin - Khởi | Toán - Khởi |
| 4 | GDTC - Vịnh |  | Văn - B.Hà |  | KHTN(li) - Hương |  | Nhạc - Minh |  | CNghệ - Năm |  | GDĐP - Hoài |  |
| 5 | KHTN(Sinh) - Hoàn |  | Văn - B.Hà |  | Nhạc - Minh |  | Địa - Hoài |  | Tin - Khởi |  | NNgữ - Thủy |  |
| **4** | 1 | NNgữ - Quân |  | Tin - Phượng |  | KHTN(Hoa) - Hùng |  | Toán - Diện |  | Toán - Quyên |  | Toán - Khởi |  |
| 2 | Toán - Cúc |  | MT - Mỹ |  | CNghệ - Hiệp |  | Toán - Diện |  | Văn - Mai |  | NNgữ - Thủy |  |
| 3 | KHTN(li) - Hương |  | Toán - Phượng |  | Toán - Cúc |  | Sử - T.Thủy |  | Văn - Mai |  | Văn - Lương |  |
| 4 | Sử - T.Thủy |  | KHTN(li) - Hương |  | Văn - Năm |  | Tin - Khởi |  | NNgữ - Nhung |  | Văn - Lương |  |
| 5 | KHTN(Hoa) - Thông |  | NNgữ - Thủy |  | Văn - Năm |  | KHTN(Hoa) - Hùng |  | Nhạc - Minh |  | Sử - T.Thủy |  |
| **5** | 1 | GDĐP - Vân |  | Sử - T.Thủy |  | GDTC - Vịnh |  | KHTN(Hoa) - Hùng |  | Toán - Quyên |  | Văn - Lương |  |
| 2 | KHTN(Sinh) - Hoàn |  | Toán - Phượng |  | GDĐP - Vân |  | NNgữ - Nhung |  | GDTC - Quý |  | GDCD - P.Thủy |  |
| 3 | Văn - Vân |  | CNghệ - Hiệp |  | GDCD - P.Thủy |  | Văn - B.Hà |  | Sử - T.Thủy |  | MT - Mỹ |  |
| 4 | NNgữ - Quân |  | KHTN(Sinh) - Hoàn |  | Địa - Hoài |  | GDTC - Quý |  | KHTN(Hoa) - Hùng |  | NNgữ - Thủy |  |
| 5 | CNghệ - Vịnh |  | Văn - B.Hà |  | NNgữ - Quân |  | Toán - Diện |  | GDCD - P.Thủy |  | KHTN(Hoa) - Hùng |  |
| **6** | 1 | Địa - Hoài |  | KHTN(Sinh) - Hoàn |  | Sử - T.Thủy |  | CNghệ - Năm |  | KHTN(Sinh) - Thi |  | GDTC - Quý |  |
| 2 | NNgữ - Quân |  | NNgữ - Thủy |  | KHTN(Sinh) - Hoàn |  | GDCD - P.Thủy |  | GDĐP - T.Thủy |  | Địa - Hoài |  |
| 3 | Văn - Vân |  | GDTC - Vịnh |  | Văn - Năm |  | Sử - T.Thủy |  | NNgữ - Nhung |  | KHTN(li) - Hương |  |
| 4 | Văn - Vân |  | Địa - Hoài |  | Toán - Cúc |  | NNgữ - Nhung |  | Toán - Quyên |  | KHTN(Sinh) - Thi |  |
| 5 | HĐTN-HN. - Cúc |  | HDTH-HN - P.Thủy |  | HĐTN-HN. - Năm |  | HĐTN-HN. - Diện |  | HĐTN-HN. - T.Thủy |  | HĐTN-HN. - Hoài |  |
| **7** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |