|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **6A1** | **6A2** | **6A3** | **6A4** | **6A5** | **6A6** | **6A7** | **6A8** | **6A9** | **6A10** | **6A11** |
| **2** | 1 | NNgữ - Đ.Hà | CNghệ - Minh (T) | CNghệ - Minh (T) | Sinh - Cúc | Toán - Lê | Văn - Liên | Văn - H.Phương | Toán - P.Hà | Sinh - Cúc | NNgữ - Lượng | GDCD - Thanh |
| 2 | Toán - Trang | NNgữ - Lượng | Toán - NgọcD | CNghệ - D.Thúy | Toán - Lê | CNghệ - Minh (T) | CNghệ - D.Thúy | GDCD - Mai | GDCD - Mai | Toán - M.Nga | NNgữ - Đ.Hà |
| 3 | Sinh - Vân Anh | Sinh - Vân Anh | Văn - Liên | Văn - M.Huê | NNgữ - Đ.Hà | Sử - Hường | NNgữ - Lượng | Sử - Hường | Toán - P.Hà | Toán - M.Nga | CNghệ - D.Thúy |
| 4 | Toán - Trang | Văn - D.Lan | Sử - Hường | Sử - Hường | GDCD - Thanh | Toán - T.Phương | Toán - NgọcD | Văn - M.Huê | NNgữ - Huyền | GDCD - Thanh | Toán - Hằng |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | 1 | Sinh - Vân Anh | Sinh - Vân Anh | Toán - NgọcD | Toán - Lê | Văn - Phượng | Toán - T.Phương | Lí - Hà (Lý) | Lí - Hằng | Lí - Hà (Lý) | CNghệ - P.Hà | Lí - Hằng |
| 2 | NNgữ - Đ.Hà | Toán - Tâm | Văn - Liên | Toán - Lê | Văn - Phượng | Toán - T.Phương | Toán - NgọcD | Văn - M.Huê | Toán - P.Hà | Văn - B.Thúy | Toán - Hằng |
| 3 | Văn - D.Lan | Sử - H.Hương | Sinh - Vân Anh | Sinh - Cúc | Sinh - Vân Anh | GDCD - Mai (V) | GDCD - Mai (V) | Văn - M.Huê | Sinh - Cúc | Văn - B.Thúy | NNgữ - Đ.Hà |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | 1 |  Văn - D.Lan | Toán - Tâm | Địa - V. Huyền | Địa - V. Huyền | Toán - Lê | Toán - T.Phương | Văn - H.Phương | NNgữ - Lượng | Sử - L.Anh (V) | CNghệ - P.Hà | Sử - L.Anh (V) |
| 2 | Văn - D.Lan | Toán - Tâm | Sinh - Vân Anh | Toán - Lê | Sinh - Vân Anh | NNgữ - Lượng | Văn - H.Phương | CNghệ - P.Hà | CNghệ - P.Hà | Văn - B.Thúy | Văn - Duyên |
| 3 | Lí - Hà (Lý) | Văn - D.Lan | Lí - Hà (Lý) | NNgữ - Huyền | Địa - V. Huyền | Địa - V. Huyền | NNgữ - Lượng | Sinh - Gấm | Toán - P.Hà | Sinh - Cúc | Sinh - Cúc |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | 1 | NNgữ - Đ.Hà | NNgữ - Lượng | Toán - NgọcD | Toán - Lê | Sử - L.Anh (V) | Văn - Liên | Sử - L.Anh (V) | Toán - P.Hà | Văn - H.Phương | Địa - V. Huyền | Địa - V. Huyền |
| 2 | CNghệ - Trang | Văn - D.Lan | NNgữ - Đ.Hà | Văn - M.Huê | CNghệ - Trang | Văn - Liên | Toán - NgọcD | Toán - P.Hà | Văn - H.Phương | NNgữ - Lượng | Văn - Duyên |
| 3 | Toán - Trang | Văn - D.Lan | Văn - Liên | Văn - M.Huê | Toán - Lê | Sinh - Gấm | Sinh - Gấm | NNgữ - Lượng | Địa - V. Huyền | Toán - M.Nga | Văn - Duyên |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | 1 | GDCD - Thanh | GDCD - Thanh | NNgữ - Đ.Hà | CNghệ - D.Thúy | Văn - Phượng | Văn - Liên | CNghệ - D.Thúy | CNghệ - P.Hà | CNghệ - P.Hà | NNgữ - Lượng | Toán - Hằng |
| 2 | CNghệ - Trang | NNgữ - Lượng | GDCD - Thanh | GDCD - Thanh | CNghệ - Trang | Sinh - Gấm | Sinh - Gấm | Toán - P.Hà | NNgữ - Huyền | Toán - M.Nga | Toán - Hằng |
| 3 | Toán - Trang | Toán - Tâm | Văn - Liên | NNgữ - Huyền | NNgữ - Đ.Hà | NNgữ - Lượng | Văn - H.Phương | Sinh - Gấm | Toán - P.Hà | Lí - Hà (Lý) | CNghệ - D.Thúy |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | 1 | Sử - H.Hương | CNghệ - Minh (T) | CNghệ - Minh (T) | Văn - M.Huê | Văn - Phượng | NNgữ - Lượng | Địa - V. Huyền | Địa - V. Huyền | Văn - H.Phương | Sử - H.Hương | NNgữ - Đ.Hà |
| 2 | Văn - D.Lan | Lí - Hằng | Toán - NgọcD | NNgữ - Huyền | NNgữ - Đ.Hà | Lí - Hằng | NNgữ - Lượng | Văn - M.Huê | Văn - H.Phương | Văn - B.Thúy | Văn - Duyên |
| 3 | Địa - V. Huyền | Địa - V. Huyền | NNgữ - Đ.Hà | Lí - Hà (Lý) | Lí - Hà (Lý) | CNghệ - Minh (T) | Toán - NgọcD | NNgữ - Lượng | NNgữ - Huyền | Sinh - Cúc | Sinh - Cúc |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **8A1** | **8A2** | **8A3** | **8A4** | **8A5** | **8A6** | **8A7** | **8A8** | **8A9** | **8A10** |
| **2** | 1 | CNghệ - Diệp | NNgữ - Hằng(Anh) | CNghệ - Diệp | Văn - Thương | Sinh - Hương (S) | Sinh - Hương (S) | Văn - H.Hương | NNgữ - Huyền | Địa - Đ.Ngọc | Địa - Đ.Ngọc |
| 2 | Hóa - H.Thanh | CNghệ - K.Xuyến | Sinh - Hương (S) | Sinh - Hương (S) | CNghệ - K.Xuyến | Toán - Mai (T) | CNghệ - N.Xuyến | CNghệ - N.Xuyến | GDCD - Ngát | GDCD - Ngát |
| 3 | Văn - Xiêm | Toán - K.Xuyến | Toán - Diệp | Hóa - Cúc | Toán - Ngọc B | Toán - Mai (T) | NNgữ - P.Lan | Toán - M.Hương | NNgữ - Hằng(Anh) | Văn - Mai (V) |
| 4 | NNgữ - Hằng(Anh) | Toán - K.Xuyến | NNgữ - P.Lan | Toán - Chung | Địa - Đ.Ngọc | Địa - Đ.Ngọc | Toán - N.Xuyến | Toán - M.Hương | Sinh - Hương (S) | Hóa - Tr. Hà |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | 1 | Địa - Đ.Ngọc | Địa - Đ.Ngọc | Toán - Diệp | Hóa - Cúc | GDCD - Ngát | GDCD - Ngát | Hóa - Tr. Hà | Sử - D.Dung | NNgữ - Hằng(Anh) | Sử - D.Dung |
| 2 | Toán - Diệp | NNgữ - Hằng(Anh) | NNgữ - P.Lan | Văn - Thương | Địa - Đ.Ngọc | Địa - Đ.Ngọc | Toán - N.Xuyến | Hóa - Cúc | Lí - Hà (Lý) | Lí - Hà (Lý) |
| 3 | Lí - Hà (Lý) | Lí - Hà (Lý) | Sử - D.Dung | Sử - D.Dung | Hóa - Tr. Hà | Toán - Mai (T) | Sinh - B.Nga | Sinh - B.Nga | Văn - H.Lan | NNgữ - P.Lan |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | 1 | Văn - Xiêm | Toán - K.Xuyến | Lí - Hà (Lý) | Lí - Hà (Lý) | Toán - Ngọc B | Toán - Mai (T) | Địa - Đ.Ngọc | Địa - Đ.Ngọc | Hóa - H.Thanh | CNghệ - Diệp |
| 2 | Toán - Diệp | Toán - K.Xuyến | Địa - Đ.Ngọc | Địa - Đ.Ngọc | Toán - Ngọc B | NNgữ - P.Lan | Lí - Hà (Lý) | Lí - Hà (Lý) | Văn - H.Lan | Hóa - Tr. Hà |
| 3 | Địa - Đ.Ngọc | Địa - Đ.Ngọc | Hóa - H.Thanh | NNgữ - T.Nhung | Văn - L.Anh (V) | CNghệ - K.Xuyến | NNgữ - P.Lan | Văn - Quyên | Văn - H.Lan | Văn - Mai (V) |
| 4 | NNgữ - Hằng(Anh) | Văn - Quyên | NNgữ - P.Lan | Toán - Chung | NNgữ - T.Nhung | Văn - H.Phương | Toán - N.Xuyến | NNgữ - Huyền | Địa - Đ.Ngọc | Địa - Đ.Ngọc |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | 1 | Sử - D.Dung | Sử - D.Dung | Hóa - H.Thanh | CNghệ - Chung | Sinh - Hương (S) | Sinh - Hương (S) | Văn - H.Hương | Toán - M.Hương | CNghệ - Chung | NNgữ - P.Lan |
| 2 | Hóa - H.Thanh | Văn - Quyên | Văn - T.Nga | NNgữ - T.Nhung | Văn - L.Anh (V) | NNgữ - P.Lan | Văn - H.Hương | Toán - M.Hương | Toán - Ngoan | Sinh - B.Nga |
| 3 | Sinh - Hương (S) | Sinh - Hương (S) | Văn - T.Nga | Toán - Chung | NNgữ - T.Nhung | Văn - H.Phương | NNgữ - P.Lan | Văn - Quyên | Hóa - H.Thanh | Toán - Ngoan |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | 1 | GDCD - Đ.Huê | GDCD - Đ.Huê | Sinh - Hương (S) | Sinh - Hương (S) | Toán - Ngọc B | Văn - H.Phương | Hóa - Tr. Hà | NNgữ - Huyền | Toán - Ngoan | Văn - Mai (V) |
| 2 | Sinh - Hương (S) | Sinh - Hương (S) | Văn - T.Nga | NNgữ - T.Nhung | Hóa - Tr. Hà | Văn - H.Phương | Sinh - B.Nga | Sinh - B.Nga | Toán - Ngoan | Văn - Mai (V) |
| 3 | Toán - Diệp | Văn - Quyên | GDCD - Đ.Huê | GDCD - Đ.Huê | NNgữ - T.Nhung | Hóa - Oanh | GDCD - Ngát | GDCD - Ngát | Sinh - Hương (S) | Toán - Ngoan |
| 4 | Văn - Xiêm | Hóa - Oanh | Toán - Diệp | Toán - Chung | Lí - Hà (Lý) | Lí - Hà (Lý) | Sử - H.Lan | Văn - Quyên | Sử - H.Lan | Sinh - B.Nga |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | 1 | NNgữ - Hằng(Anh) | Hóa - Oanh | Toán - Diệp | Văn - Thương | Văn - L.Anh (V) | NNgữ - P.Lan | Địa - Đ.Ngọc | Địa - Đ.Ngọc | Văn - H.Lan | Toán - Ngoan |
| 2 | Văn - Xiêm | Văn - Quyên | Văn - T.Nga | Văn - Thương | Văn - L.Anh (V) | Hóa - Oanh | Văn - H.Hương | Hóa - Cúc | NNgữ - Hằng(Anh) | Toán - Ngoan |
| 3 | Toán - Diệp | NNgữ - Hằng(Anh) | Địa - Đ.Ngọc | Địa - Đ.Ngọc | Sử - H.Lan | Sử - H.Lan | Toán - N.Xuyến | Văn - Quyên | Toán - Ngoan | NNgữ - P.Lan |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |