|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **6A**  **(Hoa)** | **6B**  **(Tú)** | **6C**  **(Thanh)** | **6D**  **(Brếch)** | **7A**  **(Hòa)** | **7B**  **(Y Zin)** | **7C**  **(Oanh)** | **7D**  **(N.Nhàn)** |
| **2** | 1 | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ |
| 2 | Toán - Anh | NNgữ - Ngân | Văn - Thanh | Sử - Quang | Lí - Oanh | Sinh - Hòa | Sử - Tú | Toán - P.Hiền |
| 3 | MT - Trọng | Văn - Thanh | TD - Nalin | Toán - Anh | Nhạc - Vân | NNgữ - Y Zin | Văn - N.Nhàn | Lí - Oanh |
| 4 | Sử - Quang | Sinh - Brếch | NNgữ - Y Zin | Văn - Thanh | Văn - N.Nhàn | MT - Trọng | GDCD - Hoa | Sử - Tú |
| 5 | Sinh - Brếch | HĐTN - N.Hiền | Toán - Anh | Văn - Thanh | Văn - N.Nhàn | Lí - Oanh | Địa phương - Thủy | NNgữ - Y Zin |
| **3** | 1 | TD - Nalin | GDCD - Hoa | MT - Trọng | Toán - Anh | Tin - Ngọc | Toán - P.Hiền | TD - Nam | Văn - N.Nhàn |
| 2 | NNgữ - Ngân | Địa phương - Tú | Toán - Anh | NNgữ - Vĩnh | Địa - Quý | Toán - P.Hiền | Nhạc - Vân | Văn - N.Nhàn |
| 3 | Toán - Anh | NNgữ - Ngân | Địa phương - Tú | Lí - Hoàng | Văn - N.Nhàn | GDCD - Hoa | Toán - P.Hiền | TD - Nam |
| 4 | Nhạc - Vân | Lí - Hoàng | Sử - Quang | MT - Trọng | Toán - Anh | Văn - N.Nhàn | Tin - Ngọc | Địa - Quý |
| 5 | Sử - Quang | MT - Trọng | Địa - Quý | GDCD - Hoa | Toán - Anh | Tin - Ngọc | Văn - N.Nhàn | Toán - P.Hiền |
| **4** | 1 | Văn - Thanh | Toán - Anh | Sinh - Brếch | Tin - Đạt | NNgữ - Y Zin | Địa - Quý | TD - Nam | Toán - P.Hiền |
| 2 | Toán - Anh | Văn - Thanh | NNgữ - Y Zin | TD - Nalin | Hóa - Hòa | CNghệ - Thủy | Toán - P.Hiền | HĐTN - Tuấn |
| 3 | Sinh - Brếch | Văn - Thanh | Nhạc - Vân | Địa - Quý | Toán - Anh | NNgữ - Y Zin | CNghệ - Thủy | TD - Nam |
| 4 | Tin - Đạt | TD - Nalin | Toán - Anh | Nhạc - Vân | Sinh - Hòa | TD - Phúc | NNgữ - Y Zin | Địa phương - Thủy |
| 5 | Địa - Quý | CNghệ - Bình | Hóa - Brếch | Văn - Thanh | CNghệ - Thủy | HĐTN - Tuấn | Lí - Oanh | NNgữ - Y Zin |
| **5** | 1 | Địa phương - Tú | Toán - Anh | HĐTN - N.Hiền | Sử - Quang | GDCD - Hoa | TD - Phúc | MT - Trọng | Văn - N.Nhàn |
| 2 | NNgữ - Ngân | Toán - Anh | GDCD - Hoa | NNgữ - Vĩnh | MT - Trọng | Văn - N.Nhàn | Địa - Quý | Nhạc - Vân |
| 3 | Toán - Anh | Sử - Quang | Tin - Đạt | Địa phương - Tú | TD - Phúc | Nhạc - Vân | Văn - N.Nhàn | GDCD - Hoa |
| 4 | HĐTN - N.Hiền | Địa - Quý | Lí - Hoàng | Toán - Anh | HĐTN - Tuấn | Sử - Tú | Văn - N.Nhàn | Tin - Ngọc |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | 1 | CNghệ - Bình | Toán - Anh | Sinh - Brếch | NNgữ - Vĩnh | Địa - Quý | Toán - P.Hiền | HĐTN - Tuấn | NNgữ - Y Zin |
| 2 | Hóa - Brếch | Nhạc - Vân | Văn - Thanh | TD - Nalin | Toán - Anh | Địa - Quý | NNgữ - Y Zin | Sinh - Hòa |
| 3 | Lí - Hoàng | Tin - Đạt | Văn - Thanh | Toán - Anh | Lí - Oanh | Hóa - Hòa | Địa - Quý | CNghệ - Thủy |
| 4 | Văn - Thanh | TD - Nalin | CNghệ - Bình | Sinh - Brếch | TD - Phúc | NNgữ - Y Zin | Sinh - Hòa | Lí - Oanh |
| 5 | Văn - Thanh | Hóa - Brếch | Toán - Anh | CNghệ - Bình | NNgữ - Y Zin | Địa phương - Thủy | Toán - P.Hiền | Địa - Quý |
| **7** | 1 | GDCD - Hoa | NNgữ - Ngân | Văn - Thanh | Hóa - Brếch | NNgữ - Y Zin | Văn - N.Nhàn | Lí - Oanh | Toán - P.Hiền |
| 2 | Văn - Thanh | Sử - Quang | TD - Nalin | HĐTN - N.Hiền | Sử - Tú | Văn - N.Nhàn | NNgữ - Y Zin | Hóa - Hòa |
| 3 | TD - Nalin | Văn - Thanh | Sử - Quang | Sinh - Brếch | Văn - N.Nhàn | Lí - Oanh | Toán - P.Hiền | MT - Trọng |
| 4 | NNgữ - Ngân | Sinh - Brếch | NNgữ - Y Zin | Văn - Thanh | Địa phương - Thủy | Toán - P.Hiền | Hóa - Hòa | Văn - N.Nhàn |
| 5 | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **8A**  **(Thủy)** | **8B**  **(Nalin)** | **8C**  **(Trọng)** | **8D**  **(Hiên.V)** | **9A**  **(Quang)** | **9B**  **(Hằng)** | **9C**  **(Ngân)** | **9D**  **(N.Hiền)** |
| **2** | 1 | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ |
| 2 | Văn - Hiên.V | TD - Nalin | Toán - Đạt | Hóa - Brếch | CNghệ - Hằng | Tin - Ngọc | Sinh - N.Hiền | Văn - Hồng |
| 3 | Toán - Đạt | Sử - Thủy | Văn - Hiên.V | Địa - Hằng | Tin - Ngọc | Sinh - N.Hiền | NNgữ - Ngân | Văn - Hồng |
| 4 | Sử - Thủy | Toán - Đạt | Văn - Hiên.V | Tin - Ngọc | Toán - P.Hiền | Địa - Hằng | Nhạc - Vân | Sinh - N.Hiền |
| 5 | Địa - Hằng | Toán - Đạt | Tin - Ngọc | Văn - Hiên.V | NNgữ - Ngân | Toán - P.Hiền | Văn - Hồng | GDCD - Hoa |
| **3** | 1 | CNghệ - Hoàng | Địa - Hằng | Toán - Đạt | NNgữ - Vĩnh | TD - Phúc | Văn - Hồng | NNgữ - Ngân | Sử - Quang |
| 2 | Toán - Đạt | MT - Trọng | Địa - Hằng | TD - Nalin | Sử - Quang | GDCD - Hoa | TD - Phúc | Tin - Ngọc |
| 3 | Sinh - Phúc | Toán - Đạt | NNgữ - Vĩnh | MT - Trọng | Văn - Hồng | Nhạc - Vân | Địa - Hằng | Toán - Minh |
| 4 | NNgữ - Vĩnh | Sinh - Phúc | TD - Nalin | Toán - Đạt | Địa - Hằng | NNgữ - Ngân | Văn - Hồng | Toán - Minh |
| 5 | GDCD - Tú | Lí - Hoàng | Sinh - Phúc | Toán - Đạt | NNgữ - Ngân | CNghệ - Hằng | Văn - Hồng | Nhạc - Vân |
| **4** | 1 | TD - Nalin | Văn - Hiên.V | Sử - Thủy | Lí - Hoàng | Văn - Hồng | Tin - Ngọc | Lí - Oanh | Hóa - Tuấn |
| 2 | CNghệ - Hoàng | Văn - Hiên.V | NNgữ - Vĩnh | Toán - Đạt | Văn - Hồng | Lí - Oanh | Tin - Ngọc | TD - Phúc |
| 3 | NNgữ - Vĩnh | CNghệ - Hoàng | Toán - Đạt | TD - Nalin | Lí - Oanh | Hóa - Tuấn | TD - Phúc | Văn - Hồng |
| 4 | Tin - Ngọc | NNgữ - Vĩnh | Hóa - Brếch | Văn - Hiên.V | Toán - P.Hiền | Văn - Hồng | Hóa - Tuấn | Lí - Oanh |
| 5 | Toán - Đạt | Sinh - Phúc | Văn - Hiên.V | CNghệ - Hoàng | Nhạc - Vân | Toán - P.Hiền | Văn - Hồng | Tin - Ngọc |
| **5** | 1 | Toán - Đạt | Hóa - Tuấn | CNghệ - Hoàng | Văn - Hiên.V | Tin - Ngọc | Văn - Hồng | CNghệ - Hằng | NNgữ - Ngân |
| 2 | Hóa - Tuấn | Toán - Đạt | Sinh - Phúc | Văn - Hiên.V | Sinh - N.Hiền | Văn - Hồng | Toán - Minh | Địa - Hằng |
| 3 | Lí - Hoàng | Văn - Hiên.V | Tin - Ngọc | NNgữ - Vĩnh | Văn - Hồng | NNgữ - Ngân | Toán - Minh | Sinh - N.Hiền |
| 4 | MT - Trọng | NNgữ - Vĩnh | Toán - Đạt | Nhạc - Vân | GDCD - Hoa | TD - Phúc | Địa - Hằng | Văn - Hồng |
| 5 | Văn - Hiên.V | Tin - Ngọc | GDCD - Tú | Toán - Đạt |  |  |  |  |
| **6** | 1 | Sử - Thủy | TD - Nalin | Lí - Hoàng | Sinh - Hòa | Văn - Hồng | TD - Phúc | Toán - Minh | Lí - Oanh |
| 2 | Hóa - Tuấn | Sử - Thủy | CNghệ - Hoàng | NNgữ - Vĩnh | Lí - Oanh | Toán - P.Hiền | Toán - Minh | TD - Phúc |
| 3 | NNgữ - Vĩnh | Nhạc - Vân | TD - Nalin | Hóa - Brếch | TD - Phúc | Toán - P.Hiền | Hóa - Tuấn | Văn - Hồng |
| 4 | Nhạc - Vân | CNghệ - Hoàng | NNgữ - Vĩnh | Sử - Thủy | Toán - P.Hiền | Hóa - Tuấn | Văn - Hồng | Toán - Minh |
| 5 | Sinh - Phúc | NNgữ - Vĩnh | Nhạc - Vân | CNghệ - Hoàng | Hóa - Tuấn | Văn - Hồng | Lí - Oanh | Toán - Minh |
| **7** | 1 | Văn - Hiên.V | GDCD - Tú | MT - Trọng | Tin - Ngọc | Hóa - Tuấn | Sinh - N.Hiền | Sử - Quang | CNghệ - Hằng |
| 2 | Văn - Hiên.V | Hóa - Tuấn | Hóa - Brếch | Sử - Thủy | Toán - P.Hiền | Lí - Oanh | Tin - Ngọc | Địa - Hằng |
| 3 | Tin - Ngọc | Văn - Hiên.V | Sử - Thủy | Sinh - Hòa | Sinh - N.Hiền | Địa - Hằng | GDCD - Hoa | NNgữ - Ngân |
| 4 | TD - Nalin | Tin - Ngọc | Văn - Hiên.V | GDCD - Tú | Địa - Hằng | Sử - Quang | Sinh - N.Hiền | Hóa - Tuấn |
| 5 | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL |