|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **6A1**  **(Tình)** | **6A2**  **(Trúc)** | **6A3**  **(DLệ)** | **7A1**  **(Thủy)** | **7A2**  **(HaPhượng)** | **7A3**  **(Hiên)** | **7A4**  **(Thúy)** |
| **2** | 1 | PĐToán - Hoa | Sinh - TLệ | TCTin - Phương | TCToán - Châu | Toán - Huyền | Địa - Hiệp | KNS - Sang |
| 2 | Sinh - TLệ | Toán - Hoa | TCTin - Phương | TCToán - Châu | Văn - Vân | KNS - Sang | NNgữ - HaPhượng |
| 3 | NNgữ - Hưng | PĐToán - Hoa | Sinh - TLệ | KNS - Sang | Văn - Vân | Toán - Huyền | Địa - Hiệp |
| 4 |  |  |  | NNgữ - HaPhượng | KNS - Sang | TCToán - Huyền | Văn - Vân |
| **3** | 1 | Sử - Tiên | MThuật - Mai | Lý - Tùng | GDCD - Duyên | CNghệ - Quang | Nhạc - Diễm | Toán - Huyền |
| 2 | Nhạc - Diễm | PĐToán - Hoa | MThuật - Mai | Toán - Huyền | NNgữ - HaPhượng | Địa - Hiệp | CNghệ - Quang |
| 3 | MThuật - Mai | Lý - Tùng | PĐToán - Hoa | Địa - Hiệp | GDCD - Duyên | NNgữ - HaPhượng | PĐToán - Huyền |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | 1 | TCTin - Châu | NNgữ - Thư | GDCD - Kha | Sử - Tần | Toán - Huyền | CNghệ - Quang | Lý - Diệu |
| 2 | TCTin - Châu | GDCD - Kha | Văn - Trúc | Nhạc - Diễm | Địa - Hiệp | TCToán - Huyền | TDục - Đạo |
| 3 | GDCD - Kha | KNS - Sang | Văn - Trúc | Toán - Huyền | Nhạc - Diễm | GDCD - Duyên | TDục - Đạo |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | 1 | NNgữ - Hưng | Nhạc - Diễm | TDục - Tình | Sử - Tần | MThuật - Mai | TDục - Đạo | Văn - Vân |
| 2 | Sinh - TLệ | CNghệ - DLệ | TDục - Tình | MThuật - Mai | PĐVăn - Vân | TDục - Đạo | GDCD - Duyên |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **8A1**  **(Tiên)** | **8A2**  **(HoPhượng)** | **8A3**  **(Diễm)** | **9A1**  **(Quang)** | **9A2**  **(Lan)** | **9A3**  **(Tùng)** |
| **2** | 1 | CNghệ - Diệu | Văn - Thơm | TCNNgữ - Hưng | Hoá - Quang | Sinh - Thủy | Văn - Ngọt |
| 2 | TCHóa - Quang | Văn - Thơm | CNghệ - Diệu | Sinh - Thủy | PĐNNgữ - Thư | Văn - Ngọt |
| 3 | PĐVăn - Thơm | CNghệ - Diệu | Toán - Phương | Văn - Ngọt | Hoá - Quang | PĐNNgữ - Thư |
| 4 | Toán - Phương | Địa - Hiệp | Văn - Thơm | NNgữ - Thư | PĐVăn - Ngọt | Sinh - Thủy |
| **3** | 1 | Sinh - TLệ | PĐVăn - Thơm | ThểDục - Đạo | KNS - Sang | NNgữ - Thư | Địa - Lan |
| 2 | Văn - Thơm | PĐLý - Tùng | ThểDục - Đạo | Địa - Lan | KNS - Sang | Toán - Lộc |
| 3 | Sử - Tiên | Sinh - TLệ | Nhạc - Diễm | NNgữ - Thư | ThểDục - Tình | TCToán - Lộc |
| 4 |  |  |  | PĐNNgữ - Thư | ThểDục - Tình | KNS - Sang |
| **4** | 1 | GDCD - Duyên | KNS - Sang | Địa - Hiệp | ThểDục - Tình | Toán - Lộc | MThuật - Mai |
| 2 | KNS - Sang | GDCD - Duyên | Sinh - TLệ | ThểDục - Tình | MThuật - Mai | TCToán - Lộc |
| 3 | TCHoá - Quang | Sinh - TLệ | CNghệ - Diệu | MThuật - Mai | TCToán - Lộc | NNgữ - Thư |
| 4 | CNghệ - Diệu | Nhạc - Diễm | KNS - Sang |  |  |  |
| **5** | 1 | Sinh - TLệ | TCHoá - DLệ | PĐLý - Tùng | GDCD - Duyên | Toán - Lộc | Văn - Ngọt |
| 2 | PĐLý - Tùng | NNgữ - Hưng | Sử - Tiên | Nhạc - Diễm | TCToán - Lộc | Văn - Ngọt |
| 3 | NNgữ - Hưng | Sử - Tiên | Sinh - TLệ | TCToán - Lộc | CNghệ - Tùng | Nhạc - Diễm |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| **6** | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

*Suối Đá, ngày 15 tháng 10 năm 2020*

**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Thế Châu**

