PHÒNG GD&ĐT ĐẦM HÀ

**TRƯỜNG TH& THCS QUẢNG LỢI: Điểm trưởng THCS**

**THỜI KHÓA BIỂU ĐIỂM TRƯỞNG THCS HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021 - Đợt I: Thực hiện từ ngày 07 tháng 9 năm 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** | **Tiết** | **LỚP** | | | | **Ngày CB, GV nghỉ** |
| **9** | **8** | **7** | **6** |
| **2** | 1 | **Chào cờ** | **Chào cờ** | **Chào cờ** | **Chào cờ** |  |
| 2 | Văn – Bùi Thủy | Hóa - Ngh. Thủy | Sử - Quyên | Địa - Sáu |  |
| 3 | Lý – Đ.Hạnh | Tiếng anh – Ninh | Lý – Lê Hạnh | TD - Hoạt |  |
| 4 | TD - Hoạt | GD – B. Thủy | Toán – Đ. Hạnh | Tiếng anh – Ninh |  |
| 5 | Toán – Lê Hạnh | Lý – Đ.Hạnh | Tiếng anh – Ninh | CN – Hằng |  |
| **3** | 1 | Địa - Sáu | TD - Hoạt | Sinh - Nghiêm Thủy | Sử - Quyên |  |
| 2 | TD - Hoạt | Văn - Quyên | Địa - Sáu | Toán – Đ. Hạnh | 1. Hằng |
| 3 | Hóa - Ngh. Thủy | Văn - Quyên | TD - Hoạt | Toán – Đ. Hạnh | 2 Bùi Thủy |
| 4 | Toán – Lê Hạnh | ÂN– Sáu | Văn - Quyên | MT- Nghiêm Thủy |  |
| 5 | TCT – Lê Hạnh | MT - .Sáu | TCV - Quyên |  |  |
| **4** | 1 | Địa - Sáu | Văn - Quyên | TD - Hoạt | Văn- Bùi Thủy | 1. Ngh. Thủy |
| 2 | Sử - Quyên | CN - Hằng | ÂN - Sáu | TD - Hoạt | 2. Lê Hạnh |
| 3 | CN- Hằng | Sinh- Sáu | Văn - Quyên | TCV- Bùi Thủy | 3.Đ.Hạnh |
| 4 | Văn – Bùi Thủy | TD - Hoạt | GD – Hằng | ÂN - Sáu |  |
| 5 |  | Sử – Quyên | CN - Hằng |  |  |
| **5** | 1 | ÂN– Hằng | Sinh- Sáu | Tiếng anh – Ninh | Văn- Bùi Thủy |  |
| 2 | Toán – Lê Hạnh | Sử - Quyên | Địa - Sáu | Văn - Bùi Thủy |  |
| 3 | Văn – Bùi Thủy | Tiếng anh – Ninh | Văn - Quyên | Toán – Đ.Hạnh |  |
| 4 | Sinh- Nghiêm Thủy | Toán – Lê. .Hạnh | Văn - Quyên | Tiếng anh – Ninh |  |
| 5 | Tiếng anh – Ninh | Toán – Lê. .Hạnh | MT – Ngh. Thủy |  |  |
| **6** | 1 | Hóa - Ngh. Thủy | Toán – Lê. .Hạnh | Toán – Đ. Hạnh | Văn- Bùi Thủy | 1.Quyên |
| 2 | Văn – Bùi Thủy | Hóa - Ngh. Thủy | Toán – Đ. Hạnh | Tiếng anh – Ninh | 2. Sáu |
| 3 | Văn – Bùi Thủy | Tiếng anh – Ninh | CN – Hằng | Toán – Đ. Hạnh | 3. Lợi |
| 4 | TCT – Lê Hạnh | TCT – Đ. .Hạnh | Tiếng anh – Ninh | CN – Hằng | 4. Tú |
| 5 | Tiếng anh – Ninh | CN – Hằng |  | Sinh- Nghiêm Thủy |  |
| **7** | 1 | Toán – Lê Hạnh | Văn – Văn - Quyên | Sinh - Nghiêm Thủy | Lý – Đ. Hạnh | 1 Hoạt |
| 2 | GD – Hằng | Toán – Đ..Hạnh | Sử - Quyên | Sinh- Nghiêm Thủy | 2. Ninh |
| 3 | Lý – Đ. Hạnh | Địa - Sáu | TCV - Quyên | GD – Hằng | 3.. Vân |
| 4 | Sinh- Nghiêm Thủy | TCT – Lê. .Hạnh | Toán – Đ. Hạnh | TCV – Bùi Thủy | 4.. Tr. Hằng |
| 5 | **SH - Hằng** | **SH – Sáu** | **SH – Lê Hạnh** | **SH – Ngh. Thủy** |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**GHI CHÚ**: **- Môn HN 9: Học vào chiều thứ 2 tuần 2/tháng (học tiết 3).**

**- HĐNGLL 6, 7, 8, 9: Học tiết 2 buổi chiều vào tuàn 1 & 2/ tháng : Khối 8, 9 học thứ 2, khối 6, 7 học thứ 7.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Người lập**  **Nguyễn Thị Vân** | Quảng Tân, ngày 03 tháng 9 năm 2020  **HIỆU TRƯỞNG**  **Nguyễn Hữu Lợi** |