|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **6A1**  **(THI)** | **6A2**  **(VIET)** | **6A3**  **(HOA)** | **6̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉A4**  **(TUOI)** | **6A5**  **(HUAN)** | **6A6**  **(THUỴ N)** | **8A1**  **(SON)** | **8A2**  **(TAM)** | **8A3**  **(HIEN)** | **8A4**  **(TIEP)** |
| **2** | 1 | Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L | Văn - ANH | NNgữ - HOA | Văn - THOM | NNgữ - THI | Toán - BON | Sử - TIEP | Toán - TAN | GDCD - TAM | Nhạc - THUỴ N |
| 2 | Sử - TAM | Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L | Toán - BON | Văn - THOM | GDĐP - HIEN | NNgữ - THI | CNghệ - THUY L | Văn - HANG V | NNgữ - HOA | GDCD - TIEP |
| 3 | Sinh - VIET | CNghệ - HUAN | Văn - ANH | Toán - BON | Lí - THUY L | Văn - THOM | Văn - HANG V | GDĐP - TUOI | Địa - HIEN | Sử - TIEP |
| 4 | Văn - ANH | Toán - BON | GDCD - TIEP | NNgữ - THI | Sử - TAM | Văn - THOM | Văn - HANG V | CNghệ - THUY L | TNHN - THUỴ N | NNgữ - HOA |
| 5 | ChCờ - THI | ChCờ - VIET | ChCờ - HOA | ChCờ - TUOI | ChCờ - HUAN | ChCờ - THUỴ N | ChCờ - SON | ChCờ - TAM | ChCờ - HIEN | ChCờ - TIEP |
| **3** | 1 | Toán - BON | Địa - TUOI | NNgữ - HOA | Lí - THUY L | Nhạc - THUỴ N | Sinh - VIET | Địa - HIEN | GDCD - TAM | Toán - TAN | Hóa - LY |
| 2 | GDCD - TIEP | GDĐP - HIEN | Toán - BON | Nhạc - THUỴ N | Hóa - LY | Địa - TUOI | NNgữ - HOA | Lí - THUY L | Văn - HANG V | Toán - TAN |
| 3 | GDĐP - HIEN | Hóa - LY | Lí - THUY L | Toán - BON | Toán - HUYEN | Nhạc - THUỴ N | GDĐP - TUOI | NNgữ - HOA | Sử - TIEP | Văn - HANG V |
| 4 | Địa - TUOI | Toán - BON | Sinh - VIET | GDĐP - HIEN | Toán - HUYEN | GDCD - TIEP | Toán - TAN | Nhạc - THUỴ N | Lí - THUY L | Văn - HANG V |
| 5 | Hóa - LY | Nhạc - THUỴ N | Địa - TUOI | Sinh - VIET | GDCD - TIEP | Toán - BON | Văn - HANG V | Toán - TAN | CNghệ - THUY L | NNgữ - HOA |
| **4** | 1 | Văn - ANH | Toán - BON | Lí - THUY L | NNgữ - THI | TNHN - QUYNH | Văn - THOM | Văn - HANG V | MT - THU | Toán - TAN | NNgữ - HOA |
| 2 | Toán - BON | Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L | Văn - ANH | MT - THU | NNgữ - THI | Lí - THUY L | Tin - CUONG | Văn - HANG V | Hóa - LY | Toán - TAN |
| 3 | Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L | TNHN - QUYNH | Toán - BON | Lí - THUY L | Văn - THOM | Tin - NGOC | GDCD - TAM | Văn - HANG V | NNgữ - HOA | Toán - TAN |
| 4 | Tin - NGOC | Văn - ANH | CNghệ - HUAN | Sử - TAM | Văn - THOM | Toán - BON | Toán - TAN | Hóa - LY | MT - THU | Lí - THUY L |
| 5 | NNgữ - THI | Văn - ANH | Sử - TAM | Toán - BON | Lí - THUY L | CNghệ - HUAN | Hóa - LY | Toán - TAN | Văn - HANG V | Tin - CUONG |
| **5** | 1 | Toán - BON | NNgữ - THI | MT - THU | GDCD - TIEP | Toán - HUYEN | Lí - THUY L | NNgữ - HOA | Địa - HIEN | Văn - HANG V | Toán - TAN |
| 2 | NNgữ - THI | MT - THU | Hóa - LY | Toán - BON | Toán - HUYEN | GDĐP - HIEN | Toán - TAN | NNgữ - HOA | Văn - HANG V | Sinh - SON |
| 3 | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ |
| 4 | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ |
| 5 | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ |
| **6** | 1 | Toán - BON | Tin - NGOC | Văn - ANH | Địa - TUOI | Văn - THOM | MT - THU | TNHN - QUYNH | Văn - HANG V | Tin - CUONG | Hóa - LY |
| 2 | MT - THU | NNgữ - THI | Văn - ANH | Tin - NGOC | Văn - THOM | Toán - BON | Toán - TAN | Tin - CUONG | Sử - TIEP | CNghệ - THUY L |
| 3 | Văn - ANH | Địa - TUOI | Toán - BON | NNgữ - THI | Tin - NGOC | Văn - THOM | Lí - THUY L | Toán - TAN | Hóa - LY | MT - THU |
| 4 | Văn - ANH | Toán - BON | TNHN - QUYNH | Văn - THOM | MT - THU | Địa - TUOI | Nhạc - THUỴ N | Hóa - LY | Toán - TAN | Văn - HANG V |
| 5 | Nhạc - THUỴ N | Văn - ANH | Tin - NGOC | Văn - THOM | Địa - TUOI | NNgữ - THI | MT - THU | Sử - TIEP | Toán - TAN | Văn - HANG V |
| **7** | 1 | NNgữ - THI | Sinh - VIET | GDĐP - HIEN | Địa - TUOI | CNghệ - HUAN | Hóa - LY | Sinh - SON | TNHN - QUYNH | NNgữ - HOA | Sử - TIEP |
| 2 | TNHN - QUYNH | Sử - TAM | NNgữ - HOA | CNghệ - HUAN | Địa - TUOI | NNgữ - THI | Hóa - LY | Sử - TIEP | GDĐP - HIEN | TNHN - THUỴ N |
| 3 | CNghệ - HUAN | GDCD - TIEP | Địa - TUOI | Hóa - LY | NNgữ - THI | TNHN - QUYNH | NNgữ - HOA | Sinh - SON | Nhạc - THUỴ N | Địa - HIEN |
| 4 | Địa - TUOI | NNgữ - THI | Nhạc - THUỴ N | TNHN - QUYNH | Sinh - VIET | Sử - TAM | Sử - TIEP | NNgữ - HOA | Sinh - SON | GDĐP - HIEN |
| 5 | SHL - THI | SHL - VIET | SHL - HOA | SHL - TUOI | SHL - HUAN | SHL - THUỴ N | SHL - SON | SHL - TAM | SHL - HIEN | SHL - TIEP |