|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 6A1 | **GVCN: Đặng Văn Hạnh** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Đ. Hạnh | Toán - Đ. Hương | Toán - Đ. Hương | KHTN - N. Hiền | NT (AN) - L. Nga | T. Anh - N. Liên |
| Văn - H. Nga | GDTC - Lê | LS&ĐL (S) - Đ. Hạnh | KHTN - N. Hiền | Văn - H. Nga | Văn - H. Nga |
| Văn - H. Nga | Tin - Sơn | KHTN - N. Hiền | Toán - Đ. Hương | GDĐP - H. Nga | LS&ĐL (S) - Đ. Hạnh |
| GDTC - Lê | NT (MT) - Hiến | KHTN - N. Hiền | T. Anh - N. Liên | Toán - Đ. Hương | GDCD - Hòa |
| T. Anh - N. Liên | C. Nghệ - Thương |  | HĐTN - Đ. Hạnh | LS&ĐL (Đ) - Niêm | HĐTN - Đ. Hạnh |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 6A2 | **GVCN: Hoàng Thị Nga** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - H. Nga | LS&ĐL (Đ) - Niêm | C. Nghệ - Thương | Văn - H. Nga | Văn - H. Nga | HĐTN - H. Nga |
| KHTN - Thương | GDCD - Hòa | KHTN - Thương | Văn - H. Nga | NT (AN) - L. Nga | KHTN - Thương |
| T. Anh - N. Liên | GDTC - Lê | Toán - Đ. Hương | KHTN - Thương | GDTC - Lê | T. Anh - N. Liên |
| Toán - Đ. Hương | NT (MT) - H. Liên | T. Anh - N. Liên | LS&ĐL (S) - H. Nga | LS&ĐL (S) - H. Nga | Văn - H. Nga |
| GDĐP - H. Nga | Toán - Đ. Hương |  | Tin - Sơn | Toán - Đ. Hương | HĐTN - H. Nga |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 6A3 | **GVCN: Lê Thị Lan** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Lan | C. Nghệ - Lan | GDTC - Lê | T. Anh - N. Liên | T. Anh - N. Liên | GDTC - Lê |
| T. Anh - N. Liên | Toán - N. Hằng | GDĐP - H. Nga | LS&ĐL (Đ) - Niêm | Văn - L. Anh | Toán - N. Hằng |
| Văn - L. Anh | KHTN - Lan | Văn - L. Anh | GDCD - Tân | NT (MT) - P. Vinh | KHTN - Lan |
| LS&ĐL (S) - Đ. Hạnh | KHTN - Lan | Toán - N. Hằng | LS&ĐL (S) - Đ. Hạnh | Toán - N. Hằng | HĐTN - Lan |
| Tin - Hải | Văn - L. Anh |  | NT (AN) - L. Nga | KHTN - Lan | HĐTN - Lan |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 6A4 | **GVCN: Nguyễn Lan Anh** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - L. Anh | KHTN - H. Liên | KHTN - H. Liên | Toán - Đ. Hương | Văn - L. Anh | Văn - L. Anh |
| KHTN - H. Liên | Toán - Đ. Hương | KHTN - H. Liên | LS&ĐL (S) - Đ. Hạnh | NT (MT) - P. Vinh | T. Anh - N. Liên |
| C. Nghệ - Thương | Văn - L. Anh | T. Anh - N. Liên | NT (AN) - L. Nga | GDĐP - L. Anh | GDTC - Lê |
| Văn - L. Anh | GDTC - Lê | LS&ĐL (S) - Đ. Hạnh | Tin - Hải | HĐTN - L. Anh | GDCD - Tân |
| Toán - Đ. Hương |  | Toán - Đ. Hương | LS&ĐL (Đ) - Niêm | T. Anh - N. Liên | HĐTN - L. Anh |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 6A5 | **GVCN: Hồ Thị Liên** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - H. Liên | GDTC - Lê | T. Anh - N. Liên | HĐTN - H. Liên | Văn - Nguyệt | Toán - N. Hằng |
| LS&ĐL (S) - Đ. Hạnh | KHTN - H. Liên | NT (MT) - Kỳ | GDCD - Tân | Toán - N. Hằng | NT (AN) - L. Nga |
| GDTC - Lê | Văn - Nguyệt | Toán - N. Hằng | KHTN - H. Liên | T. Anh - N. Liên | KHTN - H. Liên |
| Văn - Nguyệt | Văn - Nguyệt | GDĐP - H. Nga | KHTN - H. Liên | C. Nghệ - Lan | LS&ĐL (S) - Đ. Hạnh |
| Toán - N. Hằng |  | LS&ĐL (Đ) - Niêm | T. Anh - N. Liên | Tin - Hải | HĐTN - H. Liên |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 7A1 | **GVCN: Phạm Thị Bốn** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Bốn | T. Anh - P. Vân | KHTN - Hiến | Văn - Bốn | GDĐP - Thịnh | KHTN - Hiến |
| C. Nghệ - Đ. Hương | GDTC - Thu | GDCD - Tân | Văn - Bốn | Toán - Phú | NT (MT) - Bốn |
| LS&ĐL (Đ) - Hòa | Toán - Phú | GDTC - Thu | Toán - Phú | NT (AN) - Trang | LS&ĐL (Đ) - Hòa |
| Văn - Bốn | Tin - Hải | Toán - Phú | KHTN - Hiến | T. Anh - P. Vân | T. Anh - P. Vân |
| LS&ĐL (S) - Đ. Hạnh | Văn - Bốn | HĐTN - Bốn |  | KHTN - Hiến | HĐTN - Bốn |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 7A2 | **GVCN: Nguyễn Thị Tân** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Tân | Văn - Bốn | LS&ĐL (S) - Đ. Hạnh | KHTN - Hiến | GDTC - Thu | NT (MT) - H. Liên |
| Văn - Bốn | Văn - Bốn | T. Anh - N. Liên | NT (AN) - Hòa | T. Anh - N. Liên | GDĐP - Thịnh |
| Toán - Đức | KHTN - Hiến | Toán - Đức | Văn - Bốn | C. Nghệ - Đ. Hương | Toán - Đức |
| T. Anh - N. Liên | LS&ĐL (Đ) - Hòa | KHTN - Hiến | Toán - Đức | KHTN - Hiến | GDTC - Thu |
| GDCD - Tân | Tin - Hải | LS&ĐL (Đ) - Hòa |  | HĐTN - Tân | HĐTN - Tân |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 7A3 | **GVCN: Nguyễn Thị Thúy Hằng** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - N. Hằng | Toán - N. Hằng | Toán - N. Hằng | LS&ĐL (S) - Đ. Hạnh | HĐTN - Song | LS&ĐL (Đ) - Hòa |
| T. Anh - H. Thanh | Tin - Hải | T. Anh - H. Thanh | GDTC - Thu | T. Anh - H. Thanh | KHTN - Hiến |
| Toán - N. Hằng | NT (MT) - Bốn | KHTN - Hiến | KHTN - Hiến | GDTC - Thu | Văn - L. Anh |
| GDCD - Tân | Văn - L. Anh | Văn - L. Anh | LS&ĐL (Đ) - Hòa | GDĐP - Thịnh | Văn - L. Anh |
| NT (AN) - Trang | KHTN - Hiến |  | C. Nghệ - Đ. Hương | Toán - N. Hằng | HĐTN - N. Hằng |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 7A4 | **GVCN: Bùi Minh Đức** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Đức | KHTN - Hiến | Toán - Đức | GDCD - Tân | KHTN - Hiến | GDTC - Thu |
| Văn - Hợi | C. Nghệ - Thương | Văn - Hợi | Toán - Đức | GDTC - Thu | LS&ĐL (S) - Đ. Hạnh |
| Tin - Hải | NT (AN) - Trang | Văn - Hợi | Văn - Hợi | T. Anh - H. Thanh | KHTN - Hiến |
| T. Anh - H. Thanh | HĐTN - Thương | T. Anh - H. Thanh | LS&ĐL (Đ) - Niêm | LS&ĐL (Đ) - Niêm | Toán - Đức |
| Toán - Đức | NT (MT) - H. Liên |  | KHTN - Hiến | GDĐP - Thịnh | HĐTN - Đức |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 7A5 | **GVCN: Đặng Thị Thương** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Thương | NT (MT) - L. Anh | T. Anh - H. Thanh | GDTC - Thu | T. Anh - H. Thanh | Toán - Đức |
| Toán - Đức | LS&ĐL (Đ) - Niêm | Toán - Đức | NT (AN) - Hợi | GDĐP - Thịnh | GDCD - Tân |
| T. Anh - H. Thanh | GDTC - Thu | LS&ĐL (S) - Đ. Hạnh | Tin - Hải | LS&ĐL (Đ) - Niêm | C. Nghệ - Thương |
| KHTN - Kỳ | Văn - Hợi | Văn - Hợi | KHTN - Kỳ | KHTN - Kỳ | HĐTN - Thương |
| Văn - Hợi | Văn - Hợi | KHTN - Kỳ | Toán - Đức |  | HĐTN - Thương |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 7A6 | **GVCN: Đặng Thị Hợi** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Hợi | LS&ĐL (Đ) - Hòa | LS&ĐL (Đ) - Hòa | Văn - Hợi | Toán - N. Hằng | GDĐP - Thịnh |
| Toán - N. Hằng | NT (MT) - Hợi | Toán - N. Hằng | LS&ĐL (S) - N. Hạnh | KHTN - Kỳ | Văn - Hợi |
| KHTN - Kỳ | HĐTN - Hợi | KHTN - Kỳ | KHTN - Kỳ | GDCD - Tân | Văn - Hợi |
| Văn - Hợi | GDTC - Thu | Tin - Hải | C. Nghệ - Thương | GDTC - Thu | Toán - N. Hằng |
| T. Anh - H. Thanh | NT (AN) - Trang | T. Anh - H. Thanh |  | T. Anh - H. Thanh | HĐTN - Hợi |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 8A1 | **GVCN: Cao Đức Thịnh** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Thịnh | Văn - Thịnh | KHTN (H) - Song | Văn - Thịnh | T. Anh - Trung | C. Nghệ - Thân |
| GDĐP - Nghệ | Văn - Thịnh | NT (MT) - Bốn | Văn - Thịnh | GDTC - Lê | Tin - Hải |
| T. Anh - Trung | KHTN (S) - Song | KHTN (S) - Song | Toán - Sơn | LS&ĐL (S) - N. Hạnh | T. Anh - Trung |
| HĐTN - Thịnh | Toán - Sơn | GDTC - Lê | LS&ĐL (S) - N. Hạnh | NT (AN) - Trang | Toán - Sơn |
| GDCD - Hòa | LS&ĐL (Đ) - Tình | KHTN (L) - Thông |  | Toán - Sơn | HĐTN - Thịnh |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 8A2 | **GVCN: Phạm Đăng Thân** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Thân | GDĐP - Nghệ | T. Anh - Trung | LS&ĐL (S) - N. Hạnh | GDTC - Lê | Tin - Hải |
| Văn - Thịnh | C. Nghệ - Thân | KHTN (S) - Hiến | LS&ĐL (Đ) - Tình | LS&ĐL (S) - N. Hạnh | GDTC - Lê |
| Văn - Thịnh | T. Anh - Trung | Toán - Sơn | GDCD - Hòa | KHTN (S) - Hiến | Toán - Sơn |
| T. Anh - Trung | Văn - Thịnh | KHTN (H) - Song | Văn - Thịnh | Toán - Sơn | NT (MT) - Bốn |
| KHTN (L) - Thông | Toán - Sơn |  | HĐTN - Thân | NT (AN) - Trang | HĐTN - Thân |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 8A3 | **GVCN: Lê Văn Hòa** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Hòa | Tin - Hải | NT (AN) - Trang | KHTN (L) - Phú | Văn - Nghệ | LS&ĐL (S) - N. Hạnh |
| GDTC - Lê | Toán - Sơn | Toán - Sơn | Văn - Nghệ | GDĐP - Nghệ | KHTN (H) - Song |
| Văn - Nghệ | GDCD - Hòa | HĐTN - Hòa | C. Nghệ - Thân | Toán - Sơn | KHTN (S) - Song |
| Văn - Nghệ | T. Anh - Trung | NT (MT) - Bốn | Toán - Sơn | LS&ĐL (Đ) - Tình | GDTC - Lê |
| T. Anh - Trung | LS&ĐL (S) - N. Hạnh | KHTN (S) - Song |  | T. Anh - Trung | HĐTN - Hòa |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 8A4 | **GVCN: Nguyễn Thị Nghệ** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Nghệ | C. Nghệ - Thân | KHTN (S) - N. Hiền | GDCD - Hòa | LS&ĐL (Đ) - Tình | HĐTN - Nghệ |
| Tin - Hải | Văn - Nghệ | Toán - Đ. Hương | Toán - Đ. Hương | Toán - Đ. Hương | LS&ĐL (S) - N. Hạnh |
| NT (AN) - Trang | Văn - Nghệ | GDTC - Lê | KHTN (S) - N. Hiền | KHTN (H) - Kỳ | Văn - Nghệ |
| LS&ĐL (S) - N. Hạnh | Toán - Đ. Hương | T. Anh - Trung | Văn - Nghệ | GDTC - Lê | T. Anh - Trung |
| NT (MT) - Bốn | T. Anh - Trung |  | GDĐP - Nghệ | KHTN (L) - Quảng | HĐTN - Nghệ |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 9A1 | **GVCN: Trần Ngọc Long** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Long | T. Anh - Trung | GDCD - Tân | Toán - Long | LS&ĐL (S) - N. Hạnh | GDĐP - Yến |
| C. Nghệ - Lan | Văn - Yến | Toán - Long | KHTN (S) - H. Liên | C. Nghệ - Lan | Văn - Yến |
| Văn - Yến | Văn - Yến | T. Anh - Trung | LS&ĐL (Đ) - Tình | T. Anh - Trung | GDTC - Thu |
| NT (AN) - Trang | NT (MT) - Yến | GDTC - Thu | KHTN (L) - Việt | Tin - Hải | Toán - Long |
| Toán - Long | KHTN (H) - Song | LS&ĐL (Đ) - Tình | KHTN (H) - Song | HĐTN - Nhung | HĐTN - Long |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 9A2 | **GVCN: Trần Thị Yến** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Yến | NT (AN) - Trang | Toán - Phú | LS&ĐL (Đ) - Tình | Văn - Yến | T. Anh - Trung |
| NT (MT) - Yến | Toán - Phú | T. Anh - Trung | C. Nghệ - Thân | T. Anh - Trung | GDTC - Thu |
| GDCD - Tân | C. Nghệ - Thân | Văn - Yến | GDTC - Thu | LS&ĐL (Đ) - Tình | Văn - Yến |
| Tin - Hải | KHTN (L) - Phú | HĐTN - Yến | KHTN (H) - Song | LS&ĐL (S) - N. Hạnh | KHTN (H) - Song |
| KHTN (S) - H. Liên | Văn - Yến | GDĐP - Yến | Toán - Phú | Toán - Phú | HĐTN - Yến |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 9A3 | **GVCN: Nguyễn Thị Hạnh** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - N. Hạnh | LS&ĐL (S) - N. Hạnh | Văn - Nhung | C. Nghệ - Thân | NT (AN) - Trang | Toán - Phú |
| C. Nghệ - Thân | T. Anh - P. Vân | GDTC - Thu | T. Anh - P. Vân | KHTN (H) - Song | KHTN (L) - Phú |
| Văn - Nhung | HĐTN - N. Hạnh | Toán - Phú | Văn - Nhung | Toán - Phú | T. Anh - P. Vân |
| KHTN (S) - H. Liên | KHTN (H) - Song | LS&ĐL (Đ) - Tình | GDTC - Thu | GDCD - Tân | Văn - Nhung |
| GDĐP - Nhung | Toán - Phú | NT (MT) - N. Hiền | Tin - Hải | LS&ĐL (Đ) - Tình | HĐTN - N. Hạnh |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 9A4 | **GVCN: Nguyễn Thị Tuyết Nhung** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Nhung | GDTC - Thu | GDTC - Thu | Văn - Nhung | Toán - Long | T. Anh - P. Vân |
| LS&ĐL (S) - N. Hạnh | NT (AN) - Trang | NT (MT) - Nhung | Toán - Long | GDCD - Tân | GDĐP - Nhung |
| Toán - Long | LS&ĐL (Đ) - Niêm | Toán - Long | LS&ĐL (Đ) - Niêm | Văn - Nhung | Văn - Nhung |
| Văn - Nhung | Tin - N. Hằng | KHTN (H) - Kỳ | HĐTN - Nhung | KHTN (S) - P. Vinh | C. Nghệ - Thân |
| KHTN (H) - Kỳ | C. Nghệ - Thân | T. Anh - P. Vân | KHTN (L) - Việt | T. Anh - P. Vân | HĐTN - Nhung |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 6B1 | **GVCN: Phan Thị Nguyệt** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Nguyệt | Văn - Nguyệt | GDCD - Huyền | KHTN - P. Vinh | Toán - P. Hằng | Toán - P. Hằng |
| Văn - Nguyệt | T. Anh - Lương | LS&ĐL (Đ) - Niêm | NT (AN) - Tr. Hải | Tin - Tùng | Văn - Nguyệt |
| LS&ĐL (S) - Cường | LS&ĐL (S) - Cường | GDTC - T. Anh | Toán - P. Hằng | HĐTN - Nguyệt | Văn - Nguyệt |
| Toán - P. Hằng | KHTN - P. Vinh | T. Anh - Lương | GDTC - T. Anh | C. Nghệ - Huyền | KHTN - P. Vinh |
| T. Anh - Lương | KHTN - P. Vinh |  | GDĐP - Nguyệt | NT (MT) - Yến | HĐTN - Nguyệt |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 6B2 | **GVCN: Phan Thị Thanh Vinh** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - P. Vinh | NT (AN) - Tr. Hải | Tin - Quảng | Toán - Sơn | Toán - Sơn | Toán - Sơn |
| LS&ĐL (S) - Lân | KHTN - P. Vinh | GDTC - T. Anh | GDĐP - Nguyệt | GDTC - T. Anh | KHTN - P. Vinh |
| T. Anh - Lương | Văn - Tr. Hải | T. Anh - Lương | KHTN - P. Vinh | NT (MT) - Yến |  |
| KHTN - P. Vinh | Văn - Tr. Hải | GDCD - Huyền | T. Anh - Lương | LS&ĐL (S) - Lân | Văn - Tr. Hải |
| Văn - Tr. Hải | LS&ĐL (Đ) - Niêm | Toán - Sơn | HĐTN - P. Vinh | C. Nghệ - Huyền | HĐTN - P. Vinh |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 7B1 | **GVCN: Cao Thị Hiền** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - C. Hiền | LS&ĐL (S) - Cường | LS&ĐL (Đ) - Niêm | Toán - Việt | GDTC - T. Anh | GDCD - Huyền |
| Văn - C. Hiền | KHTN - N. Hiền | T. Anh - P. Vân | HĐTN - C. Hiền | T. Anh - P. Vân | Tin - Long |
| GDTC - T. Anh | KHTN - N. Hiền | NT (AN) - Trang | NT (MT) - Tr. Hải | Toán - Việt | Văn - C. Hiền |
| LS&ĐL (Đ) - Niêm | Toán - Việt | Toán - Việt | GDĐP - Nguyệt | KHTN - N. Hiền | Văn - C. Hiền |
| C. Nghệ - Thương | T. Anh - P. Vân | Văn - C. Hiền | KHTN - N. Hiền |  | HĐTN - C. Hiền |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 7B2 | **GVCN: Đặng Thị Huyền** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Huyền | LS&ĐL (Đ) - Tình | T. Anh - P. Vân | GDTC - T. Anh | T. Anh - P. Vân | LS&ĐL (Đ) - Tình |
| GDTC - T. Anh | LS&ĐL (S) - Cường | Toán - Việt | Toán - Việt | Văn - C. Hiền | NT (MT) - Tr. Hải |
| HĐTN - Huyền | Toán - Việt | Văn - C. Hiền | Văn - C. Hiền | KHTN - N. Hiền | GDCD - Huyền |
| KHTN - N. Hiền | KHTN - N. Hiền | Văn - C. Hiền | T. Anh - P. Vân | Tin - Long | GDĐP - Nguyệt |
| Toán - Việt | KHTN - N. Hiền | C. Nghệ - Thương | NT (AN) - Trang |  | HĐTN - Huyền |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 7B3 | **GVCN: Lê Thị Khánh Vân** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Tr. Hải | GDTC - T. Anh | Toán - Việt | NT (AN) - Trang | Văn - C. Hiền | Văn - C. Hiền |
| HĐTN - Tr. Hải | KHTN - Tùng | LS&ĐL (Đ) - Tình | LS&ĐL (S) - Cường | Toán - Việt | KHTN - Tùng |
| Toán - Việt | LS&ĐL (Đ) - Tình | T. Anh - P. Vân | GDTC - T. Anh | GDCD - Huyền | KHTN - Tùng |
| Văn - C. Hiền | T. Anh - P. Vân | C. Nghệ - Thương | NT (MT) - Tr. Hải | KHTN - Tùng | GDĐP - Huyền |
| Văn - C. Hiền | Toán - Việt |  | T. Anh - P. Vân | Tin - Long | HĐTN - Tr. Hải |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 8B1 | **GVCN: Phạm Thị Hằng** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - P. Hằng | HĐTN - P. Vinh | T. Anh - Lương | KHTN (H) - Kỳ | GDĐP - Lân | LS&ĐL (S) - Cường |
| Toán - P. Hằng | Toán - P. Hằng | Tin - Hải | Toán - P. Hằng | Văn - Lân | Văn - Lân |
| NT (MT) - P. Hương | GDTC - T. Anh | GDCD - Huyền | LS&ĐL (S) - Cường | Văn - Lân | LS&ĐL (Đ) - Tình |
| C. Nghệ - Thân | T. Anh - Lương | GDTC - T. Anh | NT (AN) - Trang | T. Anh - Lương | Toán - P. Hằng |
| KHTN (S) - N. Hiền | Văn - Lân | KHTN (L) - Quảng |  | KHTN (S) - N. Hiền | HĐTN - P. Hằng |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 8B2 | **GVCN: Đinh Thị Lân** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Lân | T. Anh - Lương | GDTC - T. Anh | T. Anh - Lương | KHTN (S) - N. Hiền | HĐTN - Lân |
| KHTN (S) - N. Hiền | Văn - Lân | GDCD - Huyền | GDĐP - Lân | Tin - Hải | LS&ĐL (Đ) - Tình |
| Toán - P. Hằng | Văn - Lân | Toán - P. Hằng | Văn - Lân | T. Anh - Lương | LS&ĐL (S) - Cường |
| GDTC - T. Anh | Toán - P. Hằng | NT (AN) - Trang | Toán - P. Hằng | KHTN (L) - Việt | Văn - Lân |
| C. Nghệ - Thân | LS&ĐL (S) - Cường | NT (MT) - P. Hương |  | KHTN (H) - Song | HĐTN - Lân |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 9B1 | **GVCN: Phan Thị Hương** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - P. Hương | KHTN (H) - Song | Tin - Hải | Văn - P. Hương | T. Anh - Lương | Toán - Long |
| Văn - P. Hương | NT (MT) - P. Hương | Văn - P. Hương | KHTN (H) - Song | GDCD - Huyền | Văn - P. Hương |
| LS&ĐL (Đ) - Niêm | GDĐP - P. Hương | LS&ĐL (Đ) - Niêm | NT (AN) - Trang | Toán - Long | KHTN (S) - P. Vinh |
| T. Anh - Lương | GDTC - T. Anh | C. Nghệ - Lan | Toán - Long | GDTC - T. Anh | LS&ĐL (S) - Cường |
| C. Nghệ - Lan | HĐTN - P. Hương | Toán - Long | T. Anh - Lương | KHTN (L) - Việt | HĐTN - P. Hương |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THCS An TrungNăm học 2024 - 2025Học kỳ 1 | THỜI KHOÁ BIỂU | **Số 4** |
| Lớp 9B2 | **GVCN: Hoàng Cao Cường** |
| *(Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2024)* |
|  |
| Buổi sáng |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| HĐTN - Cường | KHTN (L) - Việt | LS&ĐL (Đ) - Tình | KHTN (H) - Song | Tin - Hải | Văn - P. Hương |
| LS&ĐL (S) - Cường | GDTC - T. Anh | Toán - P. Hằng | T. Anh - Lương | Toán - P. Hằng | Toán - P. Hằng |
| KHTN (S) - P. Vinh | Toán - P. Hằng | C. Nghệ - Lan | Văn - P. Hương | GDTC - T. Anh | GDĐP - P. Hương |
| C. Nghệ - Lan | Văn - P. Hương | NT (MT) - P. Hương | Văn - P. Hương | KHTN (H) - Song | LS&ĐL (Đ) - Tình |
| GDCD - Huyền | T. Anh - Lương | NT (AN) - Trang | HĐTN - Cường | T. Anh - Lương | HĐTN - Cường |
| Buổi chiều |
| **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | THỨ 5 | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |