|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **6A**  **(Phương)** | **6B**  **(Hợi)** | **6C**  **(Phúc)** | **6D**  **(Thái Thuỷ)** | **7A**  **(T.Thuỷ)** | **7B**  **(Ngô Thuỷ)** | **7C**  **(Nguyệt)** | **7D**  **(Duyên)** | **8A**  **(Trịnh Huyền)** | **8B**  **(Trần Huyền)** |
| **2** | 1 | ChCờ-TNHN - Phương | ChCờ-TNHN - Hợi | ChCờ-TNHN - Phúc | ChCờ-TNHN - Thái Thuỷ | ChCờ-TNHN - T.Thuỷ | ChCờ-TNHN - Ngô Thuỷ | ChCờ-TNHN - Nguyệt | ChCờ-TNHN - Duyên | ChCờ-TNHN - Trịnh Huyền | ChCờ-TNHN - Trần Huyền |
| 2 | Văn - Phương | LSĐL - Phúc | GDCD - Minh | LSĐL - Đinh Thành | MT - Thái Trung | NNgữ - Ngô Thuỷ | LSĐL - Nhật | Văn - Thi | Văn - Hường | NNgữ - Trần Huyền |
| 3 | Văn - Phương | Nhạc - Vinh | TD - H.Thành | CNghệ - Sâm | KHTN - Thông | TD - Vương Trung | NNgữ - Ngô Thuỷ | Văn - Thi | Văn - Hường | LSĐL - Nguyệt |
| 4 | TD - H.Thành | LSĐL - Đinh Thành | Toán - Tuấn | LSĐL - Phúc | Nhạc - Vinh | Văn - Thi | GDCD - Quý | Toán - Hạnh | Toán - Trịnh Huyền | KHTN(Lý) - Duyên |
| 5 | Tin - Thái Thuỷ | Toán - Tuấn | KHTN - Sâm | KHTN(Sinh) - Quang | TD - Vương Trung | Toán - T.Thuỷ | KHTN - Trịnh Huyền | KHTN - Đối | LSĐL - Nguyệt | CNghệ - Hạnh |
| **3** | 1 | TNHN - Phương | KHTN(Lý) - T.Thuỷ | GDĐP - Quý | KHTN - Sâm | Văn - Thi | NNgữ - Ngô Thuỷ | LSĐL - Nhật | Tin - Hiếu | Toán - Trịnh Huyền | LSĐL - Nguyệt |
| 2 | MT - Thái Trung | CNghệ - Sâm | Văn - Phương | Tin - Thái Thuỷ | Văn - Thi | Toán - T.Thuỷ | NNgữ - Ngô Thuỷ | TD - Vương Trung | Văn - Hường | GDCD - Minh |
| 3 | KHTN - Sâm | GDĐP - Quý | Văn - Phương | Văn - Hường | NNgữ - Ngô Thuỷ | KHTN - Duyên | Văn - Thi | LSĐL - Nguyệt | KHTN(Sinh) - Thông | Toán - Trịnh Huyền |
| 4 | GDCD - Minh | Tin - Thái Thuỷ | TNHN - Phúc | Văn - Hường | Toán - T.Thuỷ | LSĐL - Nguyệt | CNghệ - Sâm | KHTN - Đối | MT - Thái Trung | LSĐL - Nhật |
| 5 | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Tin - Hiếu | LSĐL - Nhật | KHTN - Đối | MT - Thái Trung | Nghỉ | Nghỉ |
| **4** | 1 | CNghệ - Sâm | NNgữ - Hợi | MT - Thái Trung | Toán - Hạnh | NNgữ - Ngô Thuỷ | GDCD - Quý | TD - Vương Trung | Văn - Thi | KHTN(Lý) - Duyên | TD - H.Thành |
| 2 | Toán - Tuấn | LSĐL - Đinh Thành | TD - H.Thành | GDĐP - Quý | Văn - Thi | CNghệ - Sâm | MT - Thái Trung | NNgữ - Ngô Thuỷ | LSĐL - Nguyệt | Toán - Trịnh Huyền |
| 3 | LSĐL - Phúc | KHTN - Sâm | NNgữ - Hợi | MT - Thái Trung | LSĐL - Nhật | TNHN - Ngô Thuỷ | Tin - Hiếu | TNHN - Duyên | TD - H.Thành | NNgữ - Trần Huyền |
| 4 | TD - H.Thành | Văn - Phương | Toán - Tuấn | Văn - Hường | CNghệ - Sâm | Văn - Thi | Toán - Hạnh | LSĐL - Nhật | TNHN - Trịnh Huyền | MT - Thái Trung |
| 5 | NNgữ - Hợi | Toán - Tuấn | Văn - Phương | LSĐL - Đinh Thành | KHTN - Quang | Văn - Thi | KHTN - Đối | Toán - Hạnh | Tin - Hiếu | GDĐP - Hường |
| **5** | 1 | LSĐL - Đinh Thành | TD - H.Thành | Văn - Phương | NNgữ - Hợi | Toán - T.Thuỷ | Văn - Thi | TNHN - Nguyệt | Nhạc - Vinh | NNgữ - Trần Huyền | Toán - Trịnh Huyền |
| 2 | Văn - Phương | GDCD - Minh | NNgữ - Hợi | KHTN(Lý) - Tuấn | LSĐL - Nguyệt | Tin - Hiếu | Nhạc - Vinh | LSĐL - Nhật | Văn - Hường | TD - H.Thành |
| 3 | Văn - Phương | Toán - Tuấn | LSĐL - Đinh Thành | TD - H.Thành | KHTN - Thông | KHTN - Quang | Toán - Hạnh | Văn - Thi | GDCD - Minh | Nhạc - Vinh |
| 4 | NNgữ - Hợi | Văn - Phương | KHTN(Lý) - Tuấn | Toán - Hạnh | TNHN - T.Thuỷ | Nhạc - Vinh | Văn - Thi | GDĐP - Nhật | Toán - Trịnh Huyền | Văn - Lam |
| 5 | Toán - Tuấn | NNgữ - Hợi | Tin - Thái Thuỷ | GDCD - Minh | GDĐP - Nhật | Toán - T.Thuỷ | Văn - Thi | Toán - Hạnh | Nghỉ | Nghỉ |
| **6** | 1 | KHTN(Sinh) - Sâm | Toán - Tuấn | LSĐL - Đinh Thành | GDCD - Minh | Toán - T.Thuỷ | LSĐL - Nhật | Văn - Thi | Toán - Hạnh | TD - H.Thành | Văn - Lam |
| 2 | KHTN(Lý) - T.Thuỷ | NNgữ - Hợi | CNghệ - Sâm | Toán - Hạnh | TD - Vương Trung | KHTN - Thông | NNgữ - Ngô Thuỷ | GDCD - Quý | Nhạc - Vinh | NNgữ - Trần Huyền |
| 3 | LSĐL - Đinh Thành | KHTN(Sinh) - Sâm | GDCD - Minh | NNgữ - Hợi | Văn - Thi | Toán - T.Thuỷ | GDĐP - Nhật | NNgữ - Ngô Thuỷ | NNgữ - Trần Huyền | Tin - Hiếu |
| 4 | NNgữ - Hợi | TD - H.Thành | Toán - Tuấn | Nhạc - Vinh | GDCD - Quý | NNgữ - Ngô Thuỷ | Toán - Hạnh | KHTN - Duyên | GDCD - Minh | KHTN(Sinh) - Thông |
| 5 | Toán - Tuấn | TNHN - Hợi | Nhạc - Vinh | TNHN - Thái Thuỷ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | LSĐL - Nhật | TNHN - Trần Huyền |
| **7** | 1 | Nhạc - Vinh | Văn - Phương | KHTN(Sinh) - Quang | NNgữ - Hợi | Toán - T.Thuỷ | MT - Thái Trung | Toán - Hạnh | NNgữ - Ngô Thuỷ | NNgữ - Trần Huyền | Toán - Trịnh Huyền |
| 2 | Toán - Tuấn | Văn - Phương | NNgữ - Hợi | Toán - Hạnh | NNgữ - Ngô Thuỷ | TD - Vương Trung | LSĐL - Nguyệt | CNghệ - Sâm | Toán - Trịnh Huyền | GDCD - Minh |
| 3 | GDCD - Minh | MT - Thái Trung | Toán - Tuấn | Văn - Hường | LSĐL - Nhật | KHTN - Thông | TD - Vương Trung | KHTN - Sâm | CNghệ - Hạnh | Văn - Lam |
| 4 | GDĐP - Quý | GDCD - Minh | LSĐL - Phúc | TD - H.Thành | KHTN - Duyên | GDĐP - Nhật | KHTN - Sâm | TD - Vương Trung | GDĐP - Hường | Văn - Lam |
| 5 | SHL-TNHN - Phương | SHL-TNHN - Hợi | SHL-TNHN - Phúc | SHL-TNHN - Thái Thuỷ | SHL-TNHN - T.Thuỷ | SHL-TNHN - Ngô Thuỷ | SHL-TNHN - Nguyệt | SHL-TNHN - Duyên | SHL-TNHN - Trịnh Huyền | SHL-TNHN - Trần Huyền |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **8C**  **(Thông)** | **8D**  **(Minh)** | **9A**  **(P.Vân)** | **9B**  **(Giang)** | **9C**  **(Lam)** | **9D**  **(Quang)** |  |  |  |  |
| **2** | 1 | ChCờ-TNHN - Thông | ChCờ-TNHN - Minh | ChCờ-TNHN - P.Vân | ChCờ-TNHN - Giang | ChCờ-TNHN - Lam | ChCờ-TNHN - Quang |  |  |  |  |
| 2 | Văn - Lam | LSĐL - Nguyệt | NNgữ - Giang | Nhạc - Vinh | GDCD - Quý | Văn - Thương |  |  |  |  |
| 3 | Toán - T.Thuỷ | MT - Thái Trung | CNghệ - Hiếu | Văn - Thương | NNgữ - Trần Huyền | Tin - Thái Thuỷ |  |  |  |  |
| 4 | NNgữ - Giang | Văn - Hường | Hóa - Quang | TD - Vương Trung | Văn - Lam | Toán - P.Vân |  |  |  |  |
| 5 | Tin - Hiếu | TNHN - Minh | Toán - P.Vân | Toán - Lộc | Lí - Duyên | Sinh - Thông |  |  |  |  |
| **3** | 1 | GDCD - Minh | NNgữ - Giang | Lí - Duyên | Sử - Phúc | Tin - Thái Thuỷ | TD - Vương Trung |  |  |  |  |
| 2 | LSĐL - Nhật | KHTN(Sinh) - Thông | GDCD - Quý | NNgữ - Giang | Lí - Duyên | CNghệ - Hiếu |  |  |  |  |
| 3 | Văn - Lam | GDCD - Minh | TD - Vương Trung | CNghệ - Hiếu | Sử - Phúc | Nhạc - Vinh |  |  |  |  |
| 4 | Văn - Lam | Toán - Trịnh Huyền | Sinh - Thông | TD - Vương Trung | Nhạc - Vinh | Lí - Duyên |  |  |  |  |
| 5 | Nghỉ | Nghỉ | Nhạc - Vinh | Tin - Thái Thuỷ | Văn - Lam | Sinh - Thông |  |  |  |  |
| **4** | 1 | LSĐL - Nguyệt | Toán - Trịnh Huyền | NNgữ - Giang | Địa - Đinh Thành | Toán - P.Vân | NNgữ - Trần Huyền |  |  |  |  |
| 2 | CNghệ - Hạnh | Văn - Hường | Sử - Phúc | Lí - Duyên | TD - Vương Trung | Văn - Thương |  |  |  |  |
| 3 | GDĐP - Hường | NNgữ - Giang | TD - Vương Trung | Hóa - Quang | Sinh - Đối | Toán - P.Vân |  |  |  |  |
| 4 | KHTN(Lý) - Duyên | TD - Vương Trung | Văn - Thương | NNgữ - Giang | Địa - Đinh Thành | GDCD - Quý |  |  |  |  |
| 5 | NNgữ - Giang | LSĐL - Nhật | Văn - Thương | Toán - Lộc | NNgữ - Trần Huyền | Sử - Phúc |  |  |  |  |
| **5** | 1 | NNgữ - Giang | GDCD - Minh | Sinh - Thông | Toán - Tuấn | CNghệ - Hiếu | Văn - Thương |  |  |  |  |
| 2 | Toán - T.Thuỷ | Toán - Trịnh Huyền | Địa - Đinh Thành | Sinh - Thông | Tin - Thái Thuỷ | Văn - Thương |  |  |  |  |
| 3 | LSĐL - Nguyệt | Văn - Hường | Tin - Thái Thuỷ | NNgữ - Giang | Toán - P.Vân | NNgữ - Trần Huyền |  |  |  |  |
| 4 | TD - H.Thành | Văn - Hường | Văn - Thương | Tin - Thái Thuỷ | Địa - Đinh Thành | Hóa - Quang |  |  |  |  |
| 5 | Nghỉ | Nghỉ | Văn - Thương | Hóa - Quang | Văn - Lam | Toán - P.Vân |  |  |  |  |
| **6** | 1 | TNHN - Thông | Tin - Hiếu | Lí - Duyên | GDCD - Quý | Toán - P.Vân | TD - Vương Trung |  |  |  |  |
| 2 | GDCD - Minh | KHTN(Lý) - Duyên | Hóa - Quang | Địa - Đinh Thành | Văn - Lam | Toán - P.Vân |  |  |  |  |
| 3 | TD - H.Thành | Nhạc - Vinh | Tin - Thái Thuỷ | Toán - Tuấn | Văn - Lam | Văn - Thương |  |  |  |  |
| 4 | Toán - T.Thuỷ | TD - Vương Trung | Toán - P.Vân | Văn - Thương | NNgữ - Trần Huyền | Hóa - Quang |  |  |  |  |
| 5 | KHTN(Sinh) - Thông | CNghệ - Hạnh | Toán - P.Vân | Văn - Thương | Hóa - Quang | Địa - Đinh Thành |  |  |  |  |
| **7** | 1 | Văn - Lam | LSĐL - Nguyệt | NNgữ - Giang | Văn - Thương | TD - Vương Trung | Lí - Duyên |  |  |  |  |
| 2 | Toán - T.Thuỷ | NNgữ - Giang | Toán - P.Vân | Văn - Thương | Hóa - Quang | Địa - Đinh Thành |  |  |  |  |
| 3 | Nhạc - Vinh | GDĐP - Đinh Thành | Văn - Thương | Lí - Duyên | Sinh - Đối | NNgữ - Trần Huyền |  |  |  |  |
| 4 | MT - Thái Trung | Toán - Trịnh Huyền | Địa - Đinh Thành | Sinh - Thông | Toán - P.Vân | Tin - Thái Thuỷ |  |  |  |  |
| 5 | SHL-TNHN - Thông | SHL-TNHN - Minh | SHL- P.Vân | SHL- Giang | SHl - Lam | SHL - Quang |  |  |  |  |