TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN KHUYẾN **THỜI KHÓA BIỂU** **ÔN TẬP THI TNTHPT**

  *(Áp dụng từ ngày 26 / 4 /2021)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Tiết** | **12/1 (P7)** | **12/2 (P8)** | **12/3 (P9)** | **12/4 (P10)** | **12/5 (P11)** |
| **Hai** | **1** | Toán – cô Vân | Văn – thầy Dương | Văn – cô Trang | Toán – cô Thảo | Văn – cô Mỵ |
| **2** | Toán – cô Vân | Văn – thầy Dương | Văn – cô Trang | Toán – cô Thảo | Văn – cô Mỵ |
| **3** | Văn – thầy Dương | Toán – cô Thảo | Toán – cô Vân | Văn – cô Mỵ | Anh – cô Anh |
| **4** | Văn – thầy Dương | Toán – cô Thảo | Toán – cô Vân | Văn – cô Mỵ | Anh – cô Anh |
| **Tư** | **1** | Văn – thầy Dương | Anh – cô Hiền | Anh – cô Anh | Văn – cô Mỵ | Toán – thầy Khánh |
| **2** | Văn – thầy Dương | Anh – cô Hiền | Anh – cô Anh | Văn – cô Mỵ | Toán – thầy Khánh |
| **3** | Anh – cô Anh | Toán – cô Thảo | Toán – cô Vân | Anh – cô Hiền | Văn – cô Mỵ |
| **4** | Anh – cô Anh | Toán – cô Thảo | Toán – cô Vân | Anh – cô Hiền | Văn – cô Mỵ |
| **Sáu** | **1** | Anh – cô Anh | Anh – cô Hiền | Văn – cô Trang | Toán – cô Thảo | Toán – thầy Khánh |
| **2** | Toán – cô Vân | Văn – thầy Dương | Văn – cô Trang | Toán – cô Thảo | Anh – cô Anh |
| **3** | Toán – cô Vân | Văn – thầy Dương | Anh – cô Anh | Anh – cô Hiền | Toán – thầy Khánh |
| **4** | **CN – cô Vân** | **CN – cô Nhung** | **CN – cô Thắm** | **CN – cô Lý** | **CN – cô Anh** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Tiết** | **Tự nhiên 1 (P8)** | **Tự nhiên 2 (P9)** | **Xã hội 1 (P10)** | **Xã hội 2 (P11)** |
| **Ba** | **1** | Vật lí – cô Thắm | Sinh – cô Ngát | Lịch sử – thầy Luật | Địa lý – cô Luyến |
| **2** | Vật lí – cô Thắm | Sinh – cô Ngát | Lịch sử – thầy Luật | Địa lý – cô Luyến |
| **3** | Hóa – cô Trang | Vật lí – cô Nhung | Địa lí – cô Hương | GDCD– cô Hằng |
| **4** | Hóa – cô Trang | Vật lí – cô Nhung | Địa lí – cô Hương | GDCD– cô Hằng |
| **Năm** | **1** | Sinh – cô Tâm | Hóa – cô Nguyên | GDCD – cô Yến | Lịch sử – cô Lý |
| **2** | Sinh – cô Tâm | Hóa – cô Nguyên | GDCD – cô Yến | Lịch sử – cô Lý |

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN KHUYẾN **THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THI LỚP 10**  *(Áp dụng từ ngày 26 / 4 /2021)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Tiết** | **9/1 (P1)** | **9/2(P2)** | **9/3 (P3)** | **9/4 (P4)** | **9/5 (P5)** | **9/6 (P6)** |
| **Hai** | **1** | Anh – cô Thu Hà | Toán – cô Thủy | Văn – cô Minh | Toán – thầy Vương | Văn – cô Phi | Văn – cô Đỗ Hà |
| **2** | Anh – cô Thu Hà | Toán – cô Thủy | Văn – cô Minh | Toán – thầy Vương | Văn – cô Phi | Văn – cô Đỗ Hà |
| **3** | Văn – cô Phi | Văn – cô Cúc | Anh – cô Thu Hà | Văn – cô Đỗ Hà | Anh – thầy Hải | Toán – thầy Đạt |
| **4** | Văn – cô Phi | Văn – cô Cúc | Anh – cô Thu Hà | Văn – cô Đỗ Hà | Anh – thầy Hải | Toán – thầy Đạt |
| **Ba** | **1** | Toán – thầy Dung | Anh – cô Yến Nhi | Toán – thầy Hào | Anh – thầy Hòa | Anh – thầy Hải | Văn – cô Đỗ Hà |
| **2** | Toán – thầy Dung | Anh – cô Yến Nhi | Toán – thầy Hào | Anh – thầy Hòa | Anh – thầy Hải | Văn – cô Đỗ Hà |
| **3** | Văn – cô Phi | Văn – cô Cúc | Văn – cô Minh | Văn – cô Đỗ Hà | Toán – thầy Hào | Anh – thầy Hòa |
| **4** | Văn – cô Phi | Văn – cô Cúc | Văn – cô Minh | Văn – cô Đỗ Hà | Toán – thầy Hào | Anh – thầy Hòa |
| **Tư** | **1** | Văn – cô Phi | Văn – cô Cúc | Anh – cô Thu Hà | Toán – thầy Vương | Toán – thầy Hào | Anh – thầy Hòa |
| **2** | Văn – cô Phi | Văn – cô Cúc | Anh – cô Thu Hà | Toán – thầy Vương | Toán – thầy Hào | Anh – thầy Hòa |
| **3** | Toán – thầy Dung | Toán – cô Thủy | Toán – thầy Hào | Văn – cô Đỗ Hà | Văn – cô Phi | Toán – thầy Đạt |
| **4** | Toán – thầy Dung | Toán – cô Thủy | Toán – thầy Hào | Văn – cô Đỗ Hà | Văn – cô Phi | Toán – thầy Đạt |
| **Sáu** | **1** | Toán – thầy Dung | Toán – cô Thủy | Văn – cô Minh | Toán – thầy Vương | Toán – thầy Hào | Văn – cô Đỗ Hà |
| **2** | Anh – cô Thu Hà | Anh – cô Yến Nhi | Toán – thầy Hào | Anh – thầy Hòa | Văn – cô Phi | Văn – cô Đỗ Hà |
| **3** | Anh – cô Thu Hà | Anh – cô Yến Nhi | Văn – cô Minh | Anh – thầy Hòa | Văn – cô Phi | Toán – thầy Đạt |
| **4** | **CN –cô Kim Anh** | **CN – cô Yến Nhi** | **CN – cô Thúy** | **CN – cô Đỗ Hà** | **CN – cô Phi** | **CN – thầy Đạt** |