# Thời khóa biểu tuần của tôi

|  | thứ 2 | thứ3 | thứ4 | thứ5 | thứ 6 | thứ7 | cn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sáng | nhập môn cntt  tiếng anh | nhập môn cntt | nhập môn cntt  tiếng anh | nhập môn cntt | nhập môn cntt  tiếng anh | nghỉ | nghỉ |
| chiều | nghỉ | nghỉ | nghỉ | nghỉ | nghỉ | nghỉ | nghỉ |

