**Thời khóa biểu mẫu cho khối 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
| Sáng | Tiết 1  (7:00 - 7:40) | Chào cờ | Toán | Toán | Toán | Thể dục | Nghỉ | |
| Tiết 2  (7:40 - 8:20) | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt |
| Tiết 3  (8:20 - 9:00) | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt |
| Tiết 4  (9:20 - 10:00) | Toán | TN & XH | Mỹ thuật | Âm nhạc | TN & XH |
| Tiết 5  (10:00 - 10:40) |  | Thể dục | Thủ công | Thủ công | Sinh hoạt |
| Chiều | Tiết 6  (14:00 - 14:40) | Tiếng Việt | Nghỉ | Tiếng Việt | Nghỉ |  |
| Tiết 7  (15:10 - 15h50) | Đạo đức | Đạo đức |  |

\*Số Tiết của 1 môn / tuần:

- Tiếng Việt: 12 tiết

- Toán: 4 tiết

- Đạo đức: 2 tiết

- Tự nhiên và xã hội: 2 tiết

- Thể dục: 2 tiết

- Thủ công: 2 tiết

- Âm nhạc: 1 tiết

- Mỹ thuật: 1 tiết

- Sinh hoạt: 1 tiết

**Thời khóa biểu mẫu cho khối 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
| Sáng | Tiết 1  (7:00 - 7:40) | Chào cờ | TN & XH | Mỹ thuật | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Nghỉ | |
| Tiết 2  (7:40 - 8:20) | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt |
| Tiết 3  (8:20 - 9:00) | Tiếng Việt | Toán | Toán | Toán | Thể dục |
| Tiết 4  (9:20 - 10:00) | Toán | Toán | Toán | Âm nhạc | TN & XH |
| Tiết 5  (10:00 - 10:40) |  | Thể dục | Thủ công | Thủ công | Sinh hoạt |
| Chiều | Tiết 6  (14:00 - 14:40) | Tiếng Việt | Nghỉ | Tiếng Việt | Nghỉ |  |
| Tiết 7  (15:10 - 15h50) | Đạo đức | Đạo đức |  |

\*Số Tiết của 1 môn / tuần:

- Tiếng Việt: 10 tiết

- Toán: 6 tiết

- Đạo đức: 2 tiết

- Tự nhiên và xã hội: 2 tiết

- Thể dục: 2 tiết

- Thủ công: 2 tiết

- Âm nhạc: 1 tiết

- Mỹ thuật: 1 tiết

- Sinh hoạt: 1 tiết

**Thời khóa biểu mẫu cho khối 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
| Sáng | Tiết 1  (7:00 - 7:40) | Chào cờ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Nghỉ | |
| Tiết 2  (7:40 - 8:20) | Tiếng Việt | Toán | Toán | Tiếng Việt | Tiếng Anh |
| Tiết 3  (8:20 - 9:00) | Tiếng Việt | Toán | Toán | Toán | Thể dục |
| Tiết 4  (9:20 - 10:00) | Toán | TN & XH | Mỹ thuật | Âm nhạc | TN & XH |
| Tiết 5  (10:00 - 10:40) | Tiếng Anh | Thể dục | Thủ công | Thủ công | Sinh hoạt |
| Chiều | Tiết 6  (14:00 - 14:40) | Tiếng Anh | Nghỉ | Tiếng Anh | Nghỉ | Tin học |
| Tiết 7  (15:10 - 15h50) | Đạo đức | Đạo đức | Tin học |

\*Số Tiết của 1 môn / tuần:

- Tiếng Việt: 7 tiết

- Toán: 6 tiết

- Tiếng Anh: 4 tiết

- Tin học: 2 tiết

- Đạo đức: 2 tiết

- Tự nhiên và xã hội: 2 tiết

- Thể dục: 2 tiết

- Thủ công: 2 tiết

- Âm nhạc: 1 tiết

- Mỹ thuật: 1 tiết

- Sinh hoạt: 1 tiết

**Thời khóa biểu mẫu cho khối 4 vs 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
| Sáng | Tiết 1  (7:00 - 7:40) | Chào cờ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Nghỉ | |
| Tiết 2  (7:40 - 8:20) | Tiếng Việt | Toán | Toán | Tiếng Việt | Tiếng Anh |
| Tiết 3  (8:20 - 9:00) | Tiếng Việt | Toán | Toán | Toán | Thể dục |
| Tiết 4  (9:20 - 10:00) | Toán | Khoa học | Mỹ thuật | Âm nhạc | Khoa học |
| Tiết 5  (10:00 - 10:40) | Tiếng Anh | Thể dục | Thủ công | Thủ công | Sinh hoạt |
| Chiều | Tiết 6  (14:00 - 14:40) | Tiếng Anh | Lịch sử | Tiếng Anh | Nghỉ | Tin học |
| Tiết 7  (15:10 - 15h50) | Đạo đức | Địa lý | Đạo đức | Tin học |

\*Số Tiết của 1 môn / tuần:

- Tiếng Việt: 7 tiết

- Toán: 6 tiết

- Tiếng Anh: 4 tiết

- Tin học: 2 tiết

- Đạo đức: 2 tiết

- Khoa học: 2 tiết

- Thể dục: 2 tiết

- Thủ công: 2 tiết

- Âm nhạc: 1 tiết

- Mỹ thuật: 1 tiết

- Lịch sử: 1 tiết

- Địa lý: 1 tiết

- Sinh hoạt: 1 tiết