|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **8A1** | **8A2** | **8A3** | **8A4** | **8A5** | **9A1** | **9A2** | **9A3** | **9A4** | **9A5** |
| **2** | 1 | ChCờ - Cuong | ChCờ - Vi(N) | ChCờ - Phuong | ChCờ - Duong | ChCờ - Viet | ChCờ - Vy(L) | ChCờ - Tiep | ChCờ - Que | ChCờ - Quang | ChCờ - Quy |
| 2 | NNgữ - Phuong | Tin - Cuong | Nhạc - Vi(N) | Sinh - Viet | CNghệ - Duong | NNgữ - Quang | Sinh - Dung | GDCD - Quy | Lí - Vy(L) | Địa - Que |
| 3 | Địa - Que | CNghệ - Duong | Tin - Cuong | NNgữ - Phuong | Toán - Hai | Sinh - Dung | Văn - Chau | TD - Viet | CNghệ - Vy(L) | Sử - Quy |
| 4 | CNghệ - Duong | Nhạc - Vi(N) | NNgữ - Phuong | Tin - Cuong | Toán - Hai | TD - Viet | Lí - Vy(L) | Văn - Chau | Địa - Que | GDCD - Tiep |
| 5 | Toán - Hai | NNgữ - Phuong | CNghệ - Duong | Nhạc - Vi(N) | Sử - Tiep | Văn - Chau | NNgữ - Quang | Địa - Que | GDCD - Quy | Lí - Vy(L) |
| **3** | 1 | Tin - Cuong | NNgữ - Phuong | MT - Thu | TD - Tu | CNghệ - Duong | Địa - Que | Văn - Chau | Hóa - Ly | Văn - Thom | Toán - L.Son |
| 2 | Hóa - Ly | TD - Tu | Tin - Cuong | CNghệ - Duong | MT - Thu | Lí - Vy(L) | Văn - Chau | Toán - Ngoc | Văn - Thom | Toán - L.Son |
| 3 | Toán - Hai | Văn - Thom | Văn - Chau | NNgữ - Phuong | Tin - Cuong | Tin - L.Son | Địa - Que | Toán - Ngoc | TD - Viet | Hóa - Ly |
| 4 | NNgữ - Phuong | Văn - Thom | Hóa - Ly | Tin - Cuong | Địa - Que | TD - Viet | Toán - Ngoc | Văn - Chau | Toán - L.Son | Lí - Vy(L) |
| 5 | Lí - Duong | Toán - Hai | NNgữ - Phuong | Hóa - Ly | Sinh - Viet | Văn - Chau | Toán - Ngoc | Lí - Vy(L) | Toán - L.Son | Văn - Thom |
| **4** | 1 | Văn - Thom | MT - Thu | Sinh - Tu | Văn - Hue | NNgữ - Quang | Hóa - Ly | Văn - Chau | Toán - Ngoc | Tin - L.Son | Địa - Que |
| 2 | Sinh - Tu | Toán - Hai | Văn - Chau | Địa - Que | Văn - Hue | Toán - Ngoc | Tin - L.Son | NNgữ - Quang | Hóa - Ly | Văn - Thom |
| 3 | MT - Thu | Địa - Que | TD - Tu | Toán - Hai | Văn - Hue | Toán - Ngoc | Hóa - Ly | Văn - Chau | Toán - L.Son | Văn - Thom |
| 4 | TD - Tu | Hóa - Ly | Toán - NGUYEN | Toán - Hai | Sử - Tiep | Văn - Chau | Toán - Ngoc | Địa - Que | Văn - Thom | Toán - L.Son |
| 5 | Hóa - Ly | Sử - Tiep | Toán - NGUYEN | MT - Thu | Toán - Hai | Văn - Chau | Địa - Que | Tin - L.Son | Văn - Thom | NNgữ - Quang |
| **5** | 1 | CNghệ - Duong | Hóa - Ly | Văn - Chau | Văn - Hue | TD - Tu | CNghệ - Vy(L) | Sử - Quy | Tin - L.Son | Nhạc - Vi(N) | Sinh - Truc |
| 2 | TD - Tu | Văn - Thom | Văn - Chau | Lí - Duong | Toán - Hai | Sinh - Dung | Lí - Vy(L) | Sinh - Truc | Tin - L.Son | Hóa - Ly |
| 3 | GDCD - Vi(N) | Văn - Thom | Sinh - Tu | Hóa - Ly | Văn - Hue | Lí - Vy(L) | Sinh - Dung | Văn - Chau | Sinh - Truc | Tin - L.Son |
| 4 | Văn - Thom | GDCD - Vi(N) | TD - Tu | Toán - Hai | Lí - Duong | Văn - Chau | Hóa - Ly | CNghệ - Vy(L) | Sử - Quy | Toán - L.Son |
| 5 | Văn - Thom | Sinh - Tu | Lí - Duong | Toán - Hai | Hóa - Ly |  |  |  |  |  |
| **6** | 1 | Nhạc - Vi(N) | Sinh - Tu | Sử - Tiep | GDCD - Quynh | Văn - Hue | NNgữ - Quang | TD - Viet | Hóa - Ly | Sinh - Truc | Tin - L.Son |
| 2 | Toán - Hai | TD - Tu | GDCD - Vi(N) | Văn - Hue | GDCD - Quynh | Tin - L.Son | Toán - Ngoc | Sinh - Truc | Hóa - Ly | TD - Viet |
| 3 | Toán - Hai | Sử - Tiep | Hóa - Ly | Văn - Hue | TD - Tu | Toán - Ngoc | Tin - L.Son | TD - Viet | NNgữ - Quang | Nhạc - Vi(N) |
| 4 | Sử - Tiep | Toán - Hai | Toán - NGUYEN | TD - Tu | Hóa - Ly | Toán - Ngoc | Nhạc - Vi(N) | Văn - Chau | TD - Viet | NNgữ - Quang |
| 5 | Sinh - Tu | Toán - Hai | Toán - NGUYEN | Sử - Tiep | NNgữ - Quang | Hóa - Ly | Văn - Chau | Toán - Ngoc | Toán - L.Son | Sinh - Truc |
| **7** | 1 | Văn - Thom | Lí - Duong | Sử - Tiep | NNgữ - Phuong | Tin - Cuong | Địa - Que | CNghệ - Vy(L) | Sử - Quy | NNgữ - Quang | TD - Viet |
| 2 | Tin - Cuong | CNghệ - Duong | NNgữ - Phuong | Sử - Tiep | NNgữ - Quang | GDCD - Quy | TD - Viet | Nhạc - Vi(N) | Văn - Thom | CNghệ - Vy(L) |
| 3 | NNgữ - Phuong | Tin - Cuong | Địa - Que | CNghệ - Duong | Sinh - Viet | Nhạc - Vi(N) | GDCD - Tiep | NNgữ - Quang | Lí - Vy(L) | Văn - Thom |
| 4 | Sử - Tiep | NNgữ - Phuong | CNghệ - Duong | Sinh - Viet | Nhạc - Vi(N) | Sử - Quy | NNgữ - Quang | Lí - Vy(L) | Địa - Que | Văn - Thom |
| 5 | SHL - Cuong | SHL - Vi(N) | SHL - Phuong | SHL - Duong | SHL - Viet | SHL - Vy(L) | SHL - Tiep | SHL - Que | SHL - Quang | SHL - Quy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **6A1** | **6A2** | **6A3** | **6A4** | **6A5** | **7A1** | **7A2** | **7A3** | **7A4** | **7A5** |
| **2** | 1 | Toán - Huyen | GDCD - Thuy(N) | Địa - Tuoi | Sử - Tam | HDTNHN - Huan | Sinh - N.Son | Sử - Quyen | Văn - Hang(V) | NNgữ - Tuan | Sinh - Truc |
| 2 | Địa - Tuoi | Sinh - Truc | TD - N.Son | HDTNHN - Huan | NNgữ - Hoa | Tin - Hung | Toán - Huyen | NNgữ - Tuan | Sử - Quyen | Nhạc - Thuy(N) |
| 3 | TD - N.Son | Toán - Huyen | Nhạc - Thuy(N) | NNgữ - Hoa | GDCD - Quyen | Tin - Hung | TD - M.Hung | Sinh - Truc | Văn - Hang(V) | NNgữ - Tuan |
| 4 | Sinh - Truc | NNgữ - Hoa | Sử - Tam | Nhạc - Thuy(N) | Địa - Tuoi | Toán - Huyen | Sinh - N.Son | Sử - Quyen | Văn - Hang(V) | TD - M.Hung |
| 5 | ChCờ - Hoa | ChCờ - Thuy(N) | ChCờ - Tuoi | ChCờ - N.Son | ChCờ - Tam | ChCờ - Khai | ChCờ - Huan | ChCờ - Quyen | ChCờ - M.Hung | ChCờ - Truc |
| **3** | 1 | Lí - Hang(L) | Hóa - Ly | HDTNHN - Huan | Văn - Anh | Tin - Cuong | NNgữ - Tuan | Toán - Huyen | Văn - Hang(V) | Địa - Khai | Toán - Bon |
| 2 | Hóa - Ly | Tin - Cuong | MT - Thu | Lí - Hang(L) | Văn - Anh | Địa - Khai | CNghệ - Huan | Tin - Bon | NNgữ - Tuan | Tin - Huyen |
| 3 | Toán - Huyen | CNghệ - Huan | Tin - Cuong | Địa - Tuoi | Hóa - Ly | Văn - Anh | Lí - Hang(L) | Toán - Bon | MT - Thu | Văn - Hang(V) |
| 4 | Tin - Cuong | Lí - Hang(L) | Văn - Anh | Hóa - Ly | CNghệ - Huan | Toán - Huyen | Văn - Hang(V) | MT - Thu | Toán - Bon | NNgữ - Tuan |
| 5 | CNghệ - Huan | Địa - Tuoi | Hóa - Ly | Tin - Cuong | MT - Thu | Toán - Huyen | NNgữ - Tuan | Địa - Khai | Tin - Bon | Lí - Hang(L) |
| **4** | 1 | NNgữ - Hoa | Lí - Hang(L) | Văn - Anh | CNghệ - Huan | Toán - Tan | Sinh - N.Son | GDCD - Tam | Sử - Quyen | Tin - Bon | Tin - Huyen |
| 2 | Toán - Huyen | Văn - Hue | Văn - Anh | TD - N.Son | Toán - Tan | MT - Thu | Địa - Khai | CNghệ - Huan | Lí - Hang(L) | Toán - Bon |
| 3 | MT - Thu | Văn - Hue | Lí - Hang(L) | Toán - Tan | Văn - Anh | Toán - Huyen | Tin - Bon | GDCD - Tam | Sử - Quyen | Địa - Khai |
| 4 | Địa - Tuoi | MT - Thu | Toán - Tan | Văn - Anh | Lí - Hang(L) | Nhạc - Thuy(N) | Toán - Huyen | Toán - Bon | Địa - Khai | Sinh - Truc |
| 5 | Văn - Hue | Toán - Huyen | Toán - Tan | Lí - Hang(L) | TD - N.Son | Văn - Anh | Nhạc - Thuy(N) | Tin - Bon | CNghệ - Huan | CNghệ - Khai |
| **5** | 1 | Sử - Tam | Văn - Hue | GDCD - Quyen | Toán - Tan | NNgữ - Hoa | Văn - Anh | Tin - Bon | NNgữ - Tuan | Sinh - M.Hung | Văn - Hang(V) |
| 2 | Văn - Hue | Sử - Tam | NNgữ - Hoa | Văn - Anh | Toán - Tan | Sử - Quyen | NNgữ - Tuan | Văn - Hang(V) | TD - M.Hung | Toán - Bon |
| 3 | Văn - Hue | NNgữ - Hoa | Toán - Tan | Văn - Anh | Sử - Tam | NNgữ - Tuan | TD - M.Hung | Văn - Hang(V) | Toán - Bon | Sử - Quyen |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | 1 | Toán - Huyen | NNgữ - Hoa | Lí - Hang(L) | Toán - Tan | Văn - Anh | Địa - Khai | MT - Thu | NNgữ - Tuan | Nhạc - Thuy(N) | Toán - Bon |
| 2 | NNgữ - Hoa | Văn - Hue | TD - N.Son | Toán - Tan | Văn - Anh | Lí - Hang(L) | Toán - Huyen | TD - M.Hung | Toán - Bon | NNgữ - Tuan |
| 3 | Văn - Hue | Toán - Huyen | Văn - Anh | NNgữ - Hoa | Nhạc - Thuy(N) | TD - M.Hung | NNgữ - Tuan | Lí - Hang(L) | Toán - Bon | Văn - Hang(V) |
| 4 | Nhạc - Thuy(N) | Toán - Huyen | Toán - Tan | TD - N.Son | Lí - Hang(L) | Văn - Anh | Văn - Hang(V) | Toán - Bon | NNgữ - Tuan | MT - Thu |
| 5 | Lí - Hang(L) | TD - N.Son | NNgữ - Hoa | MT - Thu | Toán - Tan | NNgữ - Tuan | Địa - Khai | Toán - Bon | Văn - Hang(V) | TD - M.Hung |
| **7** | 1 | NNgữ - Hoa | HDTNHN - Huan | Sinh - Truc | GDCD - Quyen | Địa - Tuoi | GDCD - Tam | Sinh - N.Son | Nhạc - Thuy(N) | Sinh - M.Hung | Văn - Hang(V) |
| 2 | TD - N.Son | Địa - Tuoi | CNghệ - Huan | Sinh - Truc | NNgữ - Hoa | TD - M.Hung | Văn - Hang(V) | Địa - Khai | GDCD - Tam | Sử - Quyen |
| 3 | HDTNHN - Huan | Nhạc - Thuy(N) | Địa - Tuoi | NNgữ - Hoa | TD - N.Son | Sử - Quyen | Văn - Hang(V) | Sinh - Truc | TD - M.Hung | Địa - Khai |
| 4 | GDCD - Thuy(N) | TD - N.Son | NNgữ - Hoa | Địa - Tuoi | Sinh - Truc | CNghệ - Huan | Sử - Quyen | TD - M.Hung | Văn - Hang(V) | GDCD - Tam |
| 5 | SHL - Hoa | SHL - Thuy(N) | SHL - Tuoi | SHL - N.Son | SHL - Tam | SHL - Khai | SHL - Huan | SHL - Quyen | SHL - M.Hung | SHL - Truc |