|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **6A****(Hạnh)** | **6B****(Hoa)** | **6C****(Ngà)** | **6D****(Nhiên)** | **6E****(H.Lan)** | **7A****(T.Nga)** | **7B****(Hồng)** | **7C****(Hải)** | **7D****(Thủy)** | **8A****(T.Lan)** |
| **2** | 1 | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ |
| 2 | NNgữ - Ngà | Sử - Hoa | Sử - Hằng | Thể - Tuấn | NNgữ - Nhiên | Lý - Hiền | NNgữ - Thủy | Toán - Bắc | Toán - P.Lan | Toán - T.Lan |
| 3 | Toán - Bắc | Toán - T.Lan | Thể - Hoàng | Sinh - H.Lý | Toán - H.Lan | NNgữ - Thủy | Sử - Huyền | Văn - Hải | TCToán - P.Lan | Hoá - T.Nga |
| 4 | Thể - Hoàng | Địa - Hạnh | Văn - Hoa | Toán - H.Lan | Sinh - H.Lý | Địa - Tấm | Toán - Bắc | Văn - Hải | Văn - Huyền | GDCD - Hậu |
| 5 | Lý - Hiền | Văn - Hoa | Sinh - H.Lý | TCToán - H.Lan | Văn - Hải | Sử - Huyền |  | Địa - Tấm | NNgữ - Thủy | Văn - Hạnh |
| **3** | 1 | CN - Hường | GDCD - L.Anh | Thể - Hoàng | Toán - H.Lan | Hoạ - Nhung | Văn - Hồng | NNgữ - Thủy | GDCD - Hằng | Địa - Tấm | Toán - T.Lan |
| 2 | Toán - Bắc | Toán - T.Lan | Toán - Thảo | GDCD - L.Anh | NNgữ - Nhiên | Sinh - Hương | Văn - Hồng | Địa - Tấm | Toán - P.Lan | Văn - Hạnh |
| 3 | Hoạ - Nhung | Thể - Hoàng | CN - T.Nga | Sử - Hằng | Toán - H.Lan | Toán - Hường | Toán - Bắc | NNgữ - Thủy | Văn - Huyền | Văn - Hạnh |
| 4 | Văn - Hạnh | **Tin – L. Anh** | Nhạc - Hoàng | **Tin – H.Lan** | Thể - Tuấn | Toán - Hường | Địa - Tấm | Toán - Bắc | GDCD - Hằng | NNgữ - Thủy |
| 5 | Địa - Hạnh | **Tin – L. Anh** | Hoạ - Nhung | **Tin – H.Lan** |  |  |  | CN - T.Nga |  | Lý - Thảo |
| **4** | 1 | Toán - Bắc | CN - Hường | NNgữ - Ngà | Hoạ - Nhung | Thể - Tuấn | Địa - Tấm | GDCD - Hằng | TCVăn - Hải | Toán - P.Lan | NNgữ - Thủy |
| 2 | TCToán - Bắc | Sinh - H.Lý | GDCD - L.Anh | Thể - Tuấn | Lý - Hiền | Hoạ - Nhung | Địa - Tấm | NNgữ - Thủy | Nhạc - Hoàng | CN - Hường |
| 3 | Sinh - H.Lý | Lý - Hiền | Văn - Hoa | Văn - Hải | GDCD - L.Anh | GDCD - Hằng | Văn - Hồng | Nhạc - Hoàng | NNgữ - Thủy | Sinh - Hương |
| 4 | **Tin – L. Anh** | Văn - Hoa | Toán - Thảo | Văn - Hải | Sinh - H.Lý | Nhạc - Hoàng | Văn - Hồng | Hoạ - Nhung | Địa - Tấm | Sử - P.Nga |
| 5 | **Tin – L. Anh** | Văn - Hoa | TCToán - Thảo | Lý - Hiền | Sử - Hằng | Sử - Huyền | Sinh - Hương | Sử - Hồng |  | Hoạ - Nhung |
| **5** | 1 | Nhạc - Hoàng | NNgữ - Ngà | Văn - Hoa | NNgữ - Nhiên | Văn - Hải | Văn - Hồng | Hoạ - Nhung | NNgữ - Thủy | Lý - Hiền | Văn - Hạnh |
| 2 | Toán - Bắc | Thể - Hoàng | Văn - Hoa | Địa - Hạnh | Toán - H.Lan | Sinh - Hương | Lý - Hiền | Văn - Hải | NNgữ - Thủy | Địa - Tấm |
| 3 | Thể - Hoàng | Văn - Hoa | CN - T.Nga | Toán - H.Lan | NNgữ - Nhiên | NNgữ - Thủy | Văn - Hồng | Văn - Hải | Văn - Huyền | CN - Hường |
| 4 | Văn - Hạnh | Sinh - H.Lý | **Tin – L. Anh** | TCVăn - Hải | **Tin – H.Lan** | Toán - Hường | Sinh - Hương | Toán - Bắc | Văn - Huyền | Toán - T.Lan |
| 5 | Văn - Hạnh | TCToán - T.Lan | **Tin – L. Anh** | Nhạc - Hoàng | **Tin – H.Lan** |  | TCToán - Bắc |  | Sinh - Hương | Hoá - T.Nga |
| **6** | 1 | NNgữ - Ngà | Toán - T.Lan | Toán - Thảo | NNgữ - Nhiên | TCVăn - Hải | TCVăn - Hồng | Nhạc - Hoàng | Toán - Bắc | Sinh - Hương | Thể - Long |
| 2 | **TA nước ngoài** | NNgữ - Ngà | Toán - Thảo | Văn - Hải | CN - H.Lan | CN - T.Nga | TCVăn - Hồng | TCToán - Bắc | Hoạ - Nhung | Nhạc - Hoàng |
| 3 | Văn - Hạnh | **TA nước ngoài** | NNgữ - Ngà | Văn - Hải | Toán - H.Lan | Toán - Hường | Toán - Bắc | Sinh - Hương | Sử - P.Nga | TCToán - T.Lan |
| 4 | Sinh - H.Lý | Hoạ - Nhung | **TA nước ngoài** | CN - H.Lan | Nhạc - Hoàng | TCToán - Hường | Toán - Bắc | Sử - Hồng | CN - T.Nga | TCVăn - Hạnh |
| 5 | GDCD-L.AnhT2 | **Nhạc – HoàngT3** | **Lý - HiềnT4** | **TA nước ngoài** | Địa - Hạnh |  |  |  |  | Sinh - Hương |
| **7** | 1 | CN - Hường | TCVăn - Hoa | Sinh - H.Lý | CN - H.Lan | Văn - Hải | NNgữ - Thủy | Sử - Huyền | Lý - Hiền | **TA nước ngoài** | Toán - T.Lan |
| 2 | Sử - Hoa | Toán - T.Lan | NNgữ - Ngà | Toán - H.Lan | Văn - Hải | Văn - Hồng | CN - T.Nga | **TA nước ngoài** | Sử - P.Nga | NNgữ - Thủy |
| 3 | NNgữ - Ngà | CN - Hường | Địa - Hạnh | Sinh - H.Lý | CN - H.Lan | Văn - Hồng | **TA nước ngoài** | **Sinh – HươngT2** | TCVăn - Huyền | Thể - Long |
| 4 | TCVăn - Hạnh | NNgữ - Ngà | TCVăn - Hoa | NNgữ - Nhiên | TCToán - H.Lan | **SHL – T.Nga** | **NNgữ - ThủyT3** | **SHL - HảiT3** | **Toán -P.Lan T1** | Sử - P.Nga |
| 5 | **SHL - Hạnh** | **SHL - Hoa** | **SHL - Ngà** | **SHL - Nhiên** | **SHL – H.Lan** |  | **SHL – HồngT4** |  | **SHL-ThuỷT4** | **SHL –T.Lan** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **8B****(P.Nga)** | **8C****(Hằng)** | **9A****(Huyền)** | **9B****(Hậu)** | **9C****(P.Lan)** |  |  |  |  |  |
| **2** | 1 | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ |  |  |  |  |  |
| 2 | Sử - P.Nga | Hoá - T.Nga | Văn - Huyền | Lý - Thảo | Văn - Hậu |  |  |  |  |  |
| 3 | Toán - Hiền | Văn - Hằng | Toán - Tuấn | NNgữ - Nhiên | Văn - Hậu |  |  |  |  |  |
| 4 | Văn - P.Nga | Toán - Hiền | NNgữ - Nhiên | Toán - Tuấn | Lý - Thảo |  |  |  |  |  |
| 5 | Hoá - T.Nga | Sử - P.Nga | Lý - Thảo | Văn - Hậu | NNgữ - Nhiên |  |  |  |  |  |
| **3** | 1 | Thể - Long | Sinh - Hương | Văn - Huyền | Toán - Tuấn | NNgữ - Nhiên |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhạc - Hoàng | GDCD - Hậu | Văn - Huyền | Thể - Long | GDCD - Hằng |  |  |  |  |  |
| 3 | Lý - Thảo | Địa - Tấm | Toán - Tuấn | Sinh - Hương | Thể - Long |  |  |  |  |  |
| 4 | GDCD - Hậu | Lý - Thảo | Thể - Long | Hoạ - Nhung | Toán - P.Lan |  |  |  |  |  |
| 5 | Sinh - Hương | Văn - Hằng | Địa - Tấm | Văn - Hậu | Toán - P.Lan |  |  |  |  |  |
| **4** | 1 | Thể - Long | Toán - Hiền | Lý - Thảo | Văn - Hậu | Sinh - Hữu |  |  |  |  |  |
| 2 | Văn - P.Nga | NNgữ - Ngà | GDCD - Hằng | Sử - Hồng | CN - P.Lan |  |  |  |  |  |
| 3 | NNgữ - Ngà | Thể - Long | Toán - Tuấn | Địa - Tấm | Lý - Thảo |  |  |  |  |  |
| 4 | Toán - Hiền | Sinh - Hương | Văn - Huyền | CN - P.Lan | Văn - Hậu |  |  |  |  |  |
| 5 | Sử - P.Nga | Nhạc - Hoàng | CN - P.Lan | Hoá - H.Lý | Văn - Hậu |  |  |  |  |  |
| **5** | 1 | Văn - P.Nga | Văn - Hằng | Sinh - Hương | Lý - Thảo | Toán - P.Lan |  |  |  |  |  |
| 2 | Văn - P.Nga | Văn - Hằng | Hoá - H.Lý | Văn - Hậu | Hoạ - Nhung |  |  |  |  |  |
| 3 | NNgữ - Ngà | Toán - Hiền | Hoạ - Nhung | Văn - Hậu | Hoá - H.Lý |  |  |  |  |  |
| 4 | Địa - Tấm | NNgữ - Ngà | TCToán - Tuấn | NNgữ - Nhiên | Văn - Hậu |  |  |  |  |  |
| 5 | Hoạ - Nhung | CN - Hường | Văn - Huyền | TCToán - Tuấn | Địa - Tấm |  |  |  |  |  |
| **6** | 1 | CN - Hường | Toán - Hiền | Toán - Tuấn | Địa - Tấm | Hoá - H.Lý |  |  |  |  |  |
| 2 | Toán - Hiền | Thể - Long | Địa - Tấm | Hoá - H.Lý | NNgữ - Nhiên |  |  |  |  |  |
| 3 | Toán - Hiền | Hoá - T.Nga | Hoá - H.Lý | Toán - Tuấn | Sử - Hồng |  |  |  |  |  |
| 4 | Sinh - Hương | Sử - P.Nga | NNgữ - Nhiên | Toán - Tuấn | Địa - Tấm |  |  |  |  |  |
| 5 | NNgữ - Ngà | Hoạ - Nhung | Sử - Hồng | NNgữ - Nhiên | Sinh - Hữu |  |  |  |  |  |
| **7** | 1 | Hoá - T.Nga | NNgữ - Ngà | Thể - Long | Sinh - Hương | TCVăn - Hậu |  |  |  |  |  |
| 2 | TCToán - Hiền | CN - Hường | TCVăn - Huyền | Thể - Long | Toán - P.Lan |  |  |  |  |  |
| 3 | TCVăn - P.Nga | TCVăn - Hằng | NNgữ - Nhiên | TCVăn - Hậu | TCToán - P.Lan |  |  |  |  |  |
| 4 | CN - Hường | TCToán - Hiền | Sinh - Hương | GDCD - Hằng | Thể - Long |  |  |  |  |  |
| 5 | **SHL – P.Nga** | **SHL - Hằng** | **SHL - Huyền** | **SHL - Hậu** | **SHL – P.Lan** |  |  |  |  |  |