SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG

**TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH**

**THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU HỌC KỲ II
(TỪ NGÀY 26/02/2018)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Tiết** | **10A1** | **10A2** | **10A3** | **11A1** | **11A2** | **11A3** | **12A1** | **12A2** |
| **Thứ 2** | **1** | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO |
| **2** | Linh - Hóa | H.Anh - Văn | Minh - Sinh | Huế - Địa | Chiến - Lý | Thắng - Tin | Vân - Sử | Thiên - T.Anh |
| **3** | Thắng - Tin | Huế - Địa | H.Anh - Văn | Chiến - Lý | Hiền - Văn | Bạ - Toán | Huế - Văn | Linh - Hóa |
| **4** | Thắng - Tin | Linh - Hóa | H.Anh - Văn | Thiên - T.Anh | Hiền - Văn | Bạ - Toán | Huế - Văn | Huế - Địa |
| **5** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Thứ 3** | **1** | Phụng - T.Anh | H.Anh - Văn | Thắng - Tin | Hữu - Văn | Linh - Hóa | Hiền - Văn | Việt - Toán | Thiên - T.Anh |
| **2** | Linh - Hóa | H.Anh - Văn | Thắng - Tin | Hữu - Văn | Phụng - T.Anh | Hiền - Văn | Việt - Toán | Thiên - T.Anh |
| **3** | H.Anh - Văn | Phụng - T.Anh | Minh - Sinh | Toàn - Tin | Hiền - Văn | Chiến - Lý | Thiên - T.Anh | Việt - Toán |
| **4** | Chiến - Lý | Linh - Hóa | Gắng - Sử | Thiên - T.Anh | Hiền - Văn | Hường - Sinh | Minh - Sinh | Việt - Toán |
| **5** | Hường - Sinh | Minh - Sinh | Phụng - T.Anh | Chiến - Lý | Việt - Toán | Thiên - T.Anh |  |  |
| **Thứ 4** | **1** | Tiến - Toán | Đoài - Lý | H.Anh - Văn | Hường - Sinh | Phụng - T.Anh | Chiến - Lý | Linh - Hóa | Vân - Sử |
| **2** | Tiến - Toán | H.Anh - Văn | Linh - Hóa | Chiến - CN | Hường - Sinh | Hiền - Văn | Đoài - Lý | Huế - Văn |
| **3** | H.Anh - Văn | Tiến - Toán | Phụng - T.Anh | Linh - Hóa | Chiến - Lý | Hiền - Văn | Huế - Địa | Huế - Văn |
| **4** | Phụng - T.Anh | Tiến - Toán | Gắng - Sử | Bạ - Toán | Chiến - CN | Linh - Hóa | Huế - Văn | Huế - Địa |
| **5** | Gắng - Sử | Phụng - T.Anh | Huế - Địa | Bạ - Toán | Mai - GDCD | Chiến - CN |  |  |
| **Thứ 5** | **1** | Chiến - Lý | Hường - Sinh | Đoài - Lý | Linh - Hóa | Thắng - Tin | Vân - Sử | Mai - GDCD | Minh - Sinh |
| **2** | Minh - Sinh | Tiến - Toán | Mai - GDCD | Hường - Sinh | Chiến - CN | Chiến - Lý | Đoài - Lý | Linh - Hóa |
| **3** | H.Anh - Văn | Minh - CN | Tiến - Toán | Chiến - CN | Hường - Sinh | Thiên - T.Anh | Huế - Địa | Đoài - Lý |
| **4** | Minh - CN | Thắng - Tin | Tiến - Toán | Mai - GDCD | Chiến - Lý | Chiến - CN | Thiên - T.Anh | Huế - Địa |
| **5** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Thứ 6** | **1** | Phụng - T.Anh | Gắng - Sử | Đoài - Lý | Hường - Sinh | Linh - Hóa | Thiên - T.Anh | Minh - Sinh | Việt - Toán |
| **2** | Minh - CN | Phụng - T.Anh | Gắng - Sử | Thiên - T.Anh | Hường - Sinh | Linh - Hóa | Đoài - Lý | Việt - Toán |
| **3** | Tiến - Toán | Minh - CN | Hường - Sinh | Bạ - Toán | Việt - Toán | Mai - GDCD | Linh - Hóa | Đoài - Lý |
| **4** | Tiến - Toán | Đoài - Lý | Minh - CN | Bạ - Toán | Phụng - T.Anh | Hường - Sinh | Việt - Toán | Mai - GDCD |
| **5** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Thứ 7** | **1** | Gắng - Sử | Mai - GDCD | Tiến - Toán | Vân - Sử | Việt - Toán | Bạ - Toán | Thiên - T.Anh | Đoài - CN |
| **2** | Huế - Địa | Gắng - Sử | Tiến - Toán | Hữu - Văn | Vân - Sử | Bạ - Toán | Đoài - CN | Huế - Văn |
| **3** | Mai - GDCD | Tiến - Toán | H.Anh - Văn | Hữu - Văn | Việt - Toán | Huế - Địa | Huế - Văn | Vân - Sử |
| **4** | SINH HOẠT | SINH HOẠT | SINH HOẠT | SINH HOẠT | SINH HOẠT | SINH HOẠT | SINH HOẠT | SINH HOẠT |
| **5** |   |   |   |   |   |   |   |   |