|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THỨ | TIẾT |  **Buổi sáng** | **Buổi chiều** | **Ghi chú** |
| **2** | SH15 | 7h15 đến 7h30 | 13h15 đến 13h30 | Chú ý: GVCN; GV NV hỗ trợ có thể mở phòng trước giờ sinh hoạt lớp từ 5 đến 10 phút mỗi buổi. Mỗi tiết học 40 phút; giữa các tiết nghỉ 5 phút; (GVBM cũng có thể kết thúc tiết dạy từ phút thứ 35 đến phút 40 nhắc HS rời mắt khỏi màn hình trong vòng 5 đến 10 phút để học môn tiếp theo)  |
| 1 | 7h30 đến 8h10 | 13h30 đến 14h10 |
| 2 | 8h15 đến 8h55 |  14h15 đến 14h55 |
| 3 | 9h00 đến 9h40 |  15h00 đến 15h40 |
| 4 | SHL từ 9h40 đến 10h | SHL từ 15h40 đến 16h |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |