|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT GDNN-GDTX Yên DũngNăm học 2022 - 2023Học kỳ 2 | THỜI KHOÁ BIỂU |  **Số 1** |
|  BUỐI CHIỀU  | Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT | **11A1** | **11A2** | **11A3** | **11A4** | **11A5** |
| GVCN | **Hạnh** | **Anh** | **Tân** | **Bình** | **Nhung** |
| **2** | 1 | Văn-Trang | Hoá-Xuân | Sinh-Nhung | Lý Nghiên | Văn -Nguyệt |
| 2 | Văn-Trang | Sinh-Nhung | Hoá-Xuân | Văn -Nguyệt | Toán-Oanh |
| 3 | Hoá-Xuân | Văn-Trang | Văn -Nguyệt | Sinh-Nhung | Toán-Oanh |
| 4 | Toán-Oanh | Văn-Trang | Văn -Nguyệt | Hoá-Xuân | Hoá-Nhung |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **3** | 1 | Toán-Oanh | Toán-Anh | Toán-Tân | Văn -Nguyệt | Lý Nghiên |
| 2 | Toán-Oanh | Toán-Anh | Toán-Tân | Văn -Nguyệt | Lý Nghiên |
| 3 | Sử-Hải | Địa-Dung | Lý Nghiên | Toán-Tân | Văn -Nguyệt |
| 4 | Địa-Dung | Sử-Hải | Lý Nghiên | Toán-Tân | Văn -Nguyệt |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **4** | 1 | Toán-Oanh | Văn-Trang | Toán-Tân | Hoá-Xuân | Địa-Dung |
| 2 | Hoá-Xuân | Văn-Trang | Địa-Dung | Toán-Tân | Văn -Nguyệt |
| 3 | Văn-Trang | Lý-Hạnh | Hoá-Xuân | Toán-Tân | Toán-Oanh |
| 4 | Văn-Trang | Hoá-Xuân | Văn-Nguyệt | Địa-Dung | Toán-Oanh |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **5** | 1 | Sinh-Nhung | Lý-Hạnh | Văn-Nguyệt | Lý Nghiên | Sử-Hải |
| 2 | Lý-Hạnh | Toán-Anh | Toán-Tân | Sử-Hải | Sinh-Nhung |
| 3 | Lý-Hạnh | Toán-Anh | Sử-Hải | Văn -Nguyệt | Hoá-Nhung |
| 4 | SH | SH | SH | SH | SH |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **6** | 1 | Học môn Tin |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| **7** | 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |