**THỜI KHÓA BIỂU KÌ I KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ**

***(Thực hiện từ 31/8/2020)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **6A1** | **6A2** | **7A1** | **7A2** | **8A1** | **8A2** | **9A1** | **9A2** |
| **THỨ 2** | **Sáng** | **1** | CC - Hà | CC – Phượng | CC - Phương | CC – V.Hà | CC – Huyền | CC – Huyền | CC - Lan | CC - Xuân |
| 2 | Văn - Hà | Toán – Phượng | Văn - Phương | Anh – V.Hà | Sinh – Huyền | Anh – Huyền | Văn - Lan | Văn - Xuân |
| 3 | Anh - Thúy | Toán – Phượng | Lí – Huế | Anh – V.Hà | Anh – Huyền | Văn - Phương | Văn - Lan | Văn - Xuân |
| 4 | Anh - Thúy | Lí – Huế | Tin - Xuân | Văn - Lan | Anh – Huyền | Văn - Phương | Sinh – Huyền | Toán - Minh |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Toán – Phượng | Toán - Minh |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Chiều** | 1 | Toán – Phượng | KNS | MT - Thu | Văn - Lan | Toán – V.Anh | Nhạc - Tươi | Lí – Huế | Sinh – Huyền |
| 2 | Toán – Phượng | MT - Thu | KNS | CN – Huyền | Toán – V.Anh | Tin - Xuân | Văn - Lan | Văn - Xuân |
| 3 | MT - Thu | Tin - Xuân | Nhạc - Tươi | Sinh – Huyền | KNS | Toán – V.Anh | Văn - Lan | Văn - Xuân |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **THỨ 3** | **Sáng** | 1 | Anh - NN | Sử - Tài | Tin - Xuân | Toán – V.Anh | Hóa – Gấm | Văn - Phương | Địa – Tiến | TD – Hải |
| 2 | Lí – Huế | Anh - NN | Địa – Tiến | Toán – V.Anh | Anh – Huyền | Văn - Phương | TD – Hải | Hóa – Gấm |
| 3 | Tin - Xuân | Văn – Huyền | Văn - Phương | Lí – Huế | Anh – Huyền | TD – Hải | Hóa – Gấm | Địa – Tiến |
| 4 | Địa – Tiến | Văn – Huyền | Văn - Phương | TD – Hải | Toán – V.Anh | Hóa – Gấm | Anh – Huyền | Lí – Huế |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Chiều** | 1 | Toán – Phượng | KNS | Sinh – Huyền | Sử - Tài | Toán – V.Anh | MT - Thu | GDCD - Hoa | Nhạc - Tươi |
| 2 | Toán – Phượng | Nhạc - Tươi | Toán - Minh | KNS | Toán – V.Anh | Lí – Huế | Sinh – Huyền | GDCD - Hoa |
| 3 | KNS | CN – Huyền | Toán - Minh | GDCD - Hoa | Tin - Xuân | Toán – V.Anh | Nhạc - Tươi | Sử - Tài |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **THỨ 4** | **Sáng** | 1 | Văn - Hà | TD – Hải | Văn - Phương | Anh – V.Hà | Văn - Xuân | Anh – Huyền | Toán – Phượng | Sinh – Huyền |
| 2 | Văn - Hà | CN – Huyền | Anh – V.Hà | TD – Hải | Văn - Xuân | Văn - Phương | Toán – Phượng | Toán - Minh |
| 3 | TD – Hải | Sinh – Huyền | Toán - Minh | Địa – Tiến | Lí – Huế | Văn - Phương | Anh – Huyền | Anh – V.Hà |
| 4 | CN – Huyền | Toán – Phượng | Toán - Minh | Tin - Xuân | TD – Hải | GDCD - Hoa | Anh – Huyền | Anh – V.Hà |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Anh - Thúy | Sinh – Huyền | Địa – Tiến | Toán – V.Anh | CN - Lan | Tin - Xuân | Lí – Huế | Toán - Minh |
| 2 | Anh - Thúy | Văn – Huyền | CN – Huyền | Toán – V.Anh | Địa – Tiến | CN - Lan | Sử - Tài | Toán - Minh |
| 3 | Sinh – Huyền | Văn – Huyền | Toán - Minh | Tin - Xuân | Toán – V.Anh | Địa – Tiến | Địa – Tiến | CN - Lan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **THỨ 5** | **Sáng** | 1 | Tin - Xuân | GDCD - Hoa | Anh – V.Hà | Sử - Tài | Hóa – Gấm | TD – Hải | Văn - Lan | Văn - Xuân |
| 2 | GDCD - Hoa | TD – Hải | Anh – V.Hà | Sinh – Huyền | Tin - Xuân | Hóa – Gấm | Văn - Lan | Văn - Xuân |
| 3 | CN – Huyền | Anh - Thúy | GDCD - Hoa | Văn - Lan | Văn - Xuân | Toán – V.Anh | TD – Hải | Hóa – Gấm |
| 4 | Sinh – Huyền | Anh - Thúy | TD – Hải | Văn - Lan | Văn - Xuân | Toán – V.Anh | Hóa – Gấm | Anh – V.Hà |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Chiều** | 1 | Sử - Tài | Tin - Xuân | Toán - Minh | MT - Thu | Nhạc - Tươi | Sinh – Huyền | Toán – Phượng | Địa – Tiến |
| 2 | Anh - NN | Địa – Tiến | Sinh – Huyền | Nhạc - Tươi | GDCD - Hoa | Sử - Tài | Toán – Phượng | Toán - Minh |
| 3 | Nhạc - Tươi | Anh - NN | Sử - Tài | Địa – Tiến | MT - Thu | Sinh – Huyền | CN - Lan | Toán - Minh |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **THỨ 6** | **Sáng** | 1 | Toán – Phượng | Anh - Thúy | TD – Hải | Văn - Lan | Sử - Tài | Toán – V.Anh | Anh – Huyền | Anh – V.Hà |
| 2 | KNS | Anh - Thúy | Sử - Tài | Văn - Lan | TD – Hải | Toán – V.Anh | Anh – Huyền | Anh – V.Hà |
| 3 | TD – Hải | Anh - NN | Anh – V.Hà | Toán – V.Anh | Văn - Xuân | KNS | Toán – Phượng | Lí – Huế |
| 4 | Anh - NN | Văn – Huyền | Anh – V.Hà | Toán – V.Anh | Văn - Xuân | Sử - Tài | Toán – Phượng | TD – Hải |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Chiều** | 1 | Văn - Hà | Toán – Phượng | Văn - Phương | Anh – V.Hà | Sử - Tài | Anh – Huyền | Văn - Lan | Văn - Xuân |
| 2 | Văn - Hà | Toán – Phượng | Văn - Phương | Anh – V.Hà | Sinh – Huyền | Anh – Huyền | Văn - Lan | Văn - Xuân |
| **3** | **SHL** | **SHL** | **SHL** | **SHL** | **SHL** | **SHL** | **SHL** | **SHL** |