|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **6A**  **(Phương)** | **6B**  **(Hoài)** | **6C**  **(Nhàn)** | **6D**  **(Ng.Hà)** | **7A**  **(Dung)** | **7B**  **(Hào)** | **7C**  **(Hiền)** | **7D**  **(Hằng)** | **8A**  **(Thùy)** | **8B**  **(Nguyên)** |
| **2** | 1 | TNHN(CC) - Phương | TNHN(CC) - Hoài | TNHN(CC) - Nhàn | TNHN(CC) - Ng.Hà | TNHN(CC) - Dung | TNHN(CC) - Hào | TNHN(CC) - Hiền | TNHN(CC) - Hằng | ChCờ - Thùy | ChCờ - Nguyên |
| 2 | GDĐP - Phương | CNghệ - Hoài | Văn - Khang | GDTC - Thắng | Toán - Hiệp | LS&ĐL(Địa) - Hằng | NNgữ - Sỹ | Văn - Quế | Địa - Lợi | Toán - Hiển |
| 3 | KHTN(Lý) - Ng.Hà | Toán - Tuyết | KHTN(Sinh) - Hào | GDCD - Nhàn | TNHN(NGLL) - Nam | NT Mĩ thuật - Dung | KHTN(Hoá) - Trung | Văn - Quế | Toán - Hiển | Sinh - Hiền |
| 4 | Văn - Khang | KHTN(Sinh) - Hào | CNghệ - Hoài | NNgữ - Bình | Văn - Quế | Toán - Hiệp | NT Âm Nhạc - Nhàn | NNgữ - Sỹ | GDCD - Hương | Lí - Ng.Hà |
| 5 | Toán - Tuyết | GDCD - Nhàn | NNgữ - Bình | Văn - Khang | LS&ĐL(Địa) - Hằng | Tin - Nguyên | Toán - Hiệp | CNghệ - Hoài | CNghệ - Nam | Văn - Luận |
| **3** | 1 | NNgữ - Bình | Văn - Khang | KHTN(Hoá) - Trung | NT Âm Nhạc - Nhàn | NNgữ - Sỹ | Toán - Hiệp | GDTC - Hiền | Văn - Quế | Thể dục - Thái | CNghệ - Nam |
| 2 | Văn - Khang | GDTC - Thắng | GDCD - Nhàn | TNHN(NGLL) - Thùy | Văn - Quế | NNgữ - Sỹ | Toán - Hiệp | KHTN(Lý) - Giang | Hóa - Trung | Sử - Huệ |
| 3 | Toán - Tuyết | TNHN(NGLL) - Thùy | GDTC - Thắng | NNgữ - Bình | KHTN(Sinh) - Hào | NT Âm Nhạc - Nhàn | KHTN(Lý) - Giang | GDTC - Hiền | Sinh - Thái | Toán - Hiển |
| 4 | NT Mĩ thuật - Phương | LS&ĐL(Sử) - Huệ | Toán - Tuyết | KHTN(Sinh) - Hào | GDTC - Hiền | Văn - Quế | LS&ĐL(Sử) - Thuận | NNgữ - Sỹ | NNgữ - Bình | MT - Dung |
| 5 | KHTN(Sinh) - Hào | Tin - Na | NNgữ - Bình | Toán - Tuyết | KHTN(Lý) - Giang | TNHN(NGLL) - Nam | NT Mĩ thuật - Phương | NT Âm Nhạc - Nhàn | Sử - Huệ | Hóa - Trung |
| **4** | 1 | KHTN(Hoá) - Trung | NT Âm Nhạc - Nhàn | NT Mĩ thuật - Phương | Văn - Khang | GDCD - Hương | CNghệ - Hoài | Văn - Quế | Toán - Hiệp | Toán - Hiển | Sử - Huệ |
| 2 | CNghệ - Hoài | NNgữ - Bình | KHTN(Sinh) - Hào | Văn - Khang | Toán - Hiệp | Văn - Quế | KHTN(Lý) - Giang | TNHN(NGLL) - Nam | Toán - Hiển | Văn - Luận |
| 3 | GDTC - Thắng | NT Mĩ thuật - Phương | Văn - Khang | LS&ĐL(Địa) - Lợi | NT Âm Nhạc - Nhàn | Văn - Quế | Tin - Nguyên | GDCD - Hương | Sinh - Thái | NNgữ - L.Hà |
| 4 | NNgữ - Bình | GDĐP - Phương | LS&ĐL(Sử) - Huệ | KHTN(Sinh) - Hào | CNghệ - Hoài | Toán - Hiệp | LS&ĐL(Sử) - Thuận | NNgữ - Sỹ | Nhạc - Thùy | Thể dục - Thái |
| 5 | LS&ĐL(Sử) - Huệ | KHTN(Sinh) - Hào | GDĐP - Phương | NNgữ - Bình | NNgữ - Sỹ | LS&ĐL(Sử) - Thuận | CNghệ - Hoài | Tin - Nguyên | Văn - Luận | CNghệ - Nam |
| **5** | 1 | LS&ĐL(Địa) - Lợi | Văn - Khang | LS&ĐL(Sử) - Huệ | Toán - Tuyết | LS&ĐL(Sử) - Thuận | KHTN(Hoá) - Trung | Văn - Quế | LS&ĐL(Địa) - Hằng | Tin - Nguyên | Sinh - Hiền |
| 2 | TNHN(NGLL) - Thùy | NNgữ - Bình | Văn - Khang | Toán - Tuyết | NNgữ - Sỹ | LS&ĐL(Sử) - Thuận | Văn - Quế | KHTN(Hoá) - Trung | Văn - Luận | Tin - Nguyên |
| 3 | Văn - Khang | Toán - Tuyết | LS&ĐL(Địa) - Lợi | KHTN(Hoá) - Trung | Văn - Quế | GDTC - Hiền | NNgữ - Sỹ | LS&ĐL(Sử) - Thuận | Văn - Luận | Toán - Hiển |
| 4 | Văn - Khang | Toán - Tuyết | NNgữ - Bình | LS&ĐL(Sử) - Huệ | KHTN(Hoá) - Trung | NNgữ - Sỹ | GDTC - Hiền | Văn - Quế | Toán - Hiển | Văn - Luận |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | NNgữ - Bình | NNgữ - L.Hà |
| **6** | 1 | KHTN(Sinh) - Hào | NNgữ - Bình | GDTC - Thắng | Văn - Khang | Toán - Hiệp | Văn - Quế | NNgữ - Sỹ | LS&ĐL(Sử) - Thuận | Văn - Luận | Hóa - Trung |
| 2 | NNgữ - Bình | KHTN(Hoá) - Trung | Toán - Tuyết | GDTC - Thắng | KHTN(Lý) - Giang | KHTN(Sinh) - Hào | Văn - Quế | Toán - Hiệp | Sử - Huệ | Văn - Luận |
| 3 | LS&ĐL(Sử) - Huệ | Văn - Khang | Toán - Tuyết | Tin - Na | LS&ĐL(Sử) - Thuận | KHTN(Lý) - Giang | GDCD - Hương | Toán - Hiệp | NNgữ - Bình | Thể dục - Thái |
| 4 | GDTC - Thắng | Văn - Khang | Tin - Na | Toán - Tuyết | Văn - Quế | NNgữ - Sỹ | Toán - Hiệp | KHTN(Sinh) - Hào | Lí - Ng.Hà | GDCD - Dung |
| 5 | Tin - Na | Toán - Tuyết | Văn - Khang | KHTN(Lý) - Ng.Hà |  |  |  |  | Hóa - Trung | Toán - Hiển |
| **7** | 1 | NT Âm Nhạc - Nhàn | GDTC - Thắng | Toán - Tuyết | LS&ĐL(Sử) - Huệ | GDTC - Hiền | KHTN(Lý) - Giang | Toán - Hiệp | NT Mĩ thuật - Phương | Thể dục - Thái | Tin - Nguyên |
| 2 | Toán - Tuyết | LS&ĐL(Sử) - Huệ | NT Âm Nhạc - Nhàn | NT Mĩ thuật - Phương | NT Mĩ thuật - Dung | Toán - Hiệp | TNHN(NGLL) - Nam | GDTC - Hiền | Tin - Nguyên | NNgữ - L.Hà |
| 3 | Toán - Tuyết | KHTN(Lý) - Ng.Hà | TNHN(NGLL) - Thùy | CNghệ - Hoài | Toán - Hiệp | GDCD - Hương | KHTN(Sinh) - Hào | KHTN(Lý) - Giang | CNghệ - Nam | Địa - Lợi |
| 4 | GDCD - Nhàn | LS&ĐL(Địa) - Lợi | KHTN(Lý) - Ng.Hà | GDĐP - Phương | Tin - Nguyên | GDTC - Hiền | LS&ĐL(Địa) - Hằng | Toán - Hiệp | MT - Dung | Nhạc - Thùy |
| 5 | TNHN(SHL) - Phương | TNHN(SHL) - Hoài | TNHN(SHL) - Nhàn | TNHN(SHL) - Ng.Hà | TNHN(SHL) - Dung | TNHN(SHL) - Hào | TNHN(SHL) - Hiền | TNHN(SHL) - Hằng | SHL - Thùy | SHL - Nguyên |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **8C**  **(Thái)** | **8D**  **(Lợi)** | **9A**  **(Hoa)** | **9B**  **(Nam)** | **9C**  **(Quang)** | **9D**  **(Hương)** |  |  |  |  |
| **2** | 1 | ChCờ - Thái | ChCờ - Lợi | ChCờ - Hoa | ChCờ - Nam | ChCờ - Quang | ChCờ - Hương | TKB Số 1: Môn GD ĐP lớp 6 ( lĩnh vực Mĩ Thuật dạy 04 tuần đầu ).  Các lĩnh vực khác sẽ dạy vào các tuần sau (có phân công riêng) | | | |
| 2 | Tin - Nguyên | Sinh - Hiền | GDCD - Hương | Nhạc - Thùy | CNghệ - Nam | Văn - Quang |
| 3 | Sinh - Thái | Tin - Nguyên | Thể dục - Thắng | Văn - Hoa | Nhạc - Thùy | Lí - Giang |
| 4 | NNgữ - L.Hà | Văn - Luận | Lí - Giang | Thể dục - Thắng | Văn - Quang | Địa - Hằng |
| 5 | Toán - Hiển | Hóa - Trung | NNgữ - Sỹ | NNgữ - L.Hà | Lí - Giang | Nhạc - Thùy |
| **3** | 1 | Toán - Hiển | NNgữ - L.Hà | Địa - Hằng | Lí - Giang | Hóa - Lam | Thể dục - Thắng |  |  |  |  |
| 2 | Thể dục - Thái | CNghệ - Nam | Tin - Na | Sinh - Lam | Địa - Hằng | Văn - Quang |  |  |  |  |
| 3 | CNghệ - Nam | GDCD - Dung | Hóa - Lam | Tin - Na | NNgữ - L.Hà | Toán - Khánh |  |  |  |  |
| 4 | Hóa - Trung | Toán - Hiển | Nhạc - Thùy | NNgữ - L.Hà | Văn - Quang | Tin - Na |  |  |  |  |
| 5 | NNgữ - L.Hà | Toán - Hiển | Toán - Khánh | Sử - Thuận | Văn - Quang | Hóa - Lam |  |  |  |  |
| **4** | 1 | Văn - Luận | Thể dục - Thái | Toán - Khánh | Văn - Hoa | Thể dục - Thắng | Hóa - Lam |  |  |  |  |
| 2 | Địa - Lợi | Hóa - Trung | Toán - Khánh | Sinh - Lam | NNgữ - L.Hà | GDCD - Hương |  |  |  |  |
| 3 | Toán - Hiển | Sử - Huệ | Văn - Hoa | CNghệ - Nam | Toán - Khánh | Lí - Giang |  |  |  |  |
| 4 | Tin - Nguyên | Văn - Luận | Văn - Hoa | Hóa - Lam | Tin - Na | NNgữ - L.Hà |  |  |  |  |
| 5 | Nhạc - Thùy | NNgữ - L.Hà | Lí - Giang | Tin - Na | GDCD - Hương | Sinh - Lam |  |  |  |  |
| **5** | 1 | NNgữ - L.Hà | Toán - Hiển | NNgữ - Sỹ | Văn - Hoa | Sinh - Lam | Toán - Khánh |  |  |  |  |
| 2 | MT - Dung | Sinh - Hiền | Địa - Hằng | Văn - Hoa | NNgữ - L.Hà | Sinh - Lam |  |  |  |  |
| 3 | Sử - Huệ | Nhạc - Thùy | Văn - Hoa | Hóa - Lam | Toán - Khánh | Tin - Na |  |  |  |  |
| 4 | GDCD - Dung | Tin - Nguyên | Văn - Hoa | Địa - Hằng | Toán - Khánh | NNgữ - L.Hà |  |  |  |  |
| 5 | Văn - Luận | Sử - Huệ | Sinh - Lam | Toán - Khánh | Tin - Na |  |  |  |  |  |
| **6** | 1 | CNghệ - Nam | Thể dục - Thái | Sinh - Lam | GDCD - Hương | Văn - Quang | Toán - Khánh |  |  |  |  |
| 2 | Toán - Hiển | CNghệ - Nam | Tin - Na | Toán - Khánh | Sinh - Lam | Địa - Hằng |  |  |  |  |
| 3 | Lí - Ng.Hà | Văn - Luận | NNgữ - Sỹ | Toán - Khánh | Thể dục - Thắng | Văn - Quang |  |  |  |  |
| 4 | Hóa - Trung | Toán - Hiển | CNghệ - Nam | Lí - Giang | Địa - Hằng | Văn - Quang |  |  |  |  |
| 5 | Sử - Huệ | MT - Dung | Toán - Khánh | Địa - Hằng | Lí - Giang | CNghệ - Nam |  |  |  |  |
| **7** | 1 | Văn - Luận | Lí - Ng.Hà | Hóa - Lam | NNgữ - L.Hà | Toán - Khánh | Sử - Thuận |  |  |  |  |
| 2 | Văn - Luận | Địa - Lợi | Thể dục - Thắng | Toán - Khánh | Hóa - Lam | Văn - Quang |  |  |  |  |
| 3 | Thể dục - Thái | NNgữ - L.Hà | Văn - Hoa | Thể dục - Thắng | Sử - Thuận | Toán - Khánh |  |  |  |  |
| 4 | Sinh - Thái | Văn - Luận | Sử - Thuận | Văn - Hoa | Văn - Quang | Thể dục - Thắng |  |  |  |  |
| 5 | SHL - Thái | SHL - Lợi | SHL - Hoa | SHL - Nam | SHL - Quang | SHL - Hương |  |  |  |  |