UBND QUẬN TÂN BÌNH

**TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ**

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/1**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI SÁNG:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 7g30 - 8g05 | 1 | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Nghệ thuật  (Âm nhạc) | Tiếng Việt |
| 8g10 - 8g45 | 2 | Tiếng Anh | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Toán | Tiếng Việt |
| 8g45 - 9g05 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 9g10 - 9g45 | 3 | Tiếng Anh | Đạo đức | HĐTN | Tiếng Việt | Toán |
| 9g50 - 10g25 | 4 | Tiếng Việt | Tiếng Việt | TNXH | Tiếng Việt | TNXH |
| 10g30 - 11g05 | 5 | Tiếng Việt | Tiếng Anh | Toán | Tiếng Anh | HĐTN  (SHTT) |

- Hoạt động trải nghiệm (chào cờ), Nghệ thuật (Mĩ thuật), Giáo dục thể chất: dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/2**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI SÁNG:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 7g30 - 8g05 | 1 | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Anh | Tiếng Việt | Tiếng Việt |
| 8g10 - 8g45 | 2 | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Anh | Nghệ thuật  (Âm nhạc) | Tiếng Việt |
| 8g45 - 9g05 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 9g10 - 9g45 | 3 | Đạo đức | Toán | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Toán |
| 9g50 - 10g25 | 4 | Tiếng Anh | TNXH | Tiếng Việt | Tiếng Việt | TNXH |
| 10g30 - 11g05 | 5 | Tiếng Anh | Tiếng Việt | Toán | HĐTN | HĐTN  (SHTT) |

- Hoạt động trải nghiệm (chào cờ), Nghệ thuật (Mĩ thuật), Giáo dục thể chất: dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/3**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI SÁNG:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 7g30 - 8g05 | 1 | Tiếng Việt | Tiếng Anh | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt |
| 8g10 - 8g45 | 2 | Tiếng Việt | Tiếng Anh | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt |
| 8g45 - 9g05 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 9g10 - 9g45 | 3 | Toán | Tiếng Việt | Toán | Tiếng Anh | Toán |
| 9g50 - 10g25 | 4 | Nghệ thuật  (Âm nhạc) | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
| 10g30 - 11g05 | 5 | Đạo đức | TNXH | TNXH | HĐTN | HĐTN  (SHTT) |

- Hoạt động trải nghiệm (chào cờ), Nghệ thuật (Mĩ thuật), Giáo dục thể chất: dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**HIỆU TRƯỞNG**

UBND QUẬN TÂN BÌNH

**TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ**

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/1**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI SÁNG:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 7g30 - 8g05 | 1 | Tiếng Việt | Toán | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt |
| 8g10 - 8g45 | 2 | Tiếng Việt | Nghệ thuật  (Âm nhạc) | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt |
| 8g45 - 9g05 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 9g10 - 9g45 | 3 | Toán | Tiếng Việt | Tiếng Anh | Toán | Tiếng Anh |
| 9g50 - 10g25 | 4 | Đạo đức | Tiếng Việt | Tiếng Anh | TNXH | Tiếng Anh |
| 10g30 - 11g05 | 5 | HĐTN | TNXH | Toán | HĐTN  (SHTT) | Toán |

- Hoạt động trải nghiệm (chào cờ), Nghệ thuật (Mĩ thuật), Giáo dục thể chất: dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/2**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI SÁNG:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 7g30 - 8g05 | 1 | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
| 8g10 - 8g45 | 2 | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
| 8g45 - 9g05 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 9g10 - 9g45 | 3 | Toán | Nghệ thuật  (Âm nhạc) | Toán | Toán | Toán |
| 9g50 - 10g25 | 4 | HĐTN | Toán | TNXH | Tiếng Việt | HĐTN  (SHTT) |
| 10g30 - 11g05 | 5 | Đạo đức | TNXH | Tiếng Anh | Tiếng Việt | Tiếng Anh |

- Hoạt động trải nghiệm (chào cờ), Nghệ thuật (Mĩ thuật), Giáo dục thể chất: dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/3**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI SÁNG:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 7g30 - 8g05 | 1 | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Anh |
| 8g10 - 8g45 | 2 | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Anh |
| 8g45 - 9g05 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 9g10 - 9g45 | 3 | Toán | Tiếng Anh | Toán | Toán | Tiếng Việt |
| 9g50 - 10g25 | 4 | HĐTN | Tiếng Anh | Đạo đức | TNXH | Tiếng Việt |
| 10g30 - 11g05 | 5 | Nghệ thuật  (Âm nhạc) | Toán | TNXH | HĐTN  (SHTT) | Toán |

- Hoạt động trải nghiệm (chào cờ), Nghệ thuật (Mĩ thuật), Giáo dục thể chất: dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**HIỆU TRƯỞNG**

UBND QUẬN TÂN BÌNH

**TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ**

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/1**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI CHIỀU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 13g00 - 13g35 | 1 | TĐ-KC | Tiếng Anh | Tập đọc | Mĩ thuật | Âm nhạc |
| 13g40 - 14g15 | 2 | TĐ-KC | Tiếng Anh | Toán | Toán | TLV |
| 14g15 - 14g35 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 14g40 - 15g15 | 3 | Toán | Toán | Tiếng Anh | Chính tả | Toán |
| 15g20 - 15g55 | 4 | Đạo đức | Chính tả | Tiếng Anh | LTVC | TNXH |
| 16g00- 16g35 | 5 | TNXH | Tập viết | Thể dục | Thủ công | Thể dục |

- Giáo dục tập thể (tiết 1 và tiết 2): dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/2**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI CHIỀU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 13g00 - 13g35 | 1 | Toán | Toán | Thể dục | Tiếng Anh | Toán |
| 13g40 - 14g15 | 2 | Thể dục | Chính tả | Toán | Tiếng Anh | TLV |
| 14g15 - 14g35 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 14g40 - 15g15 | 3 | TĐ-KC | Tiếng Anh | Tập đọc | Toán | Âm nhạc |
| 15g20 - 15g55 | 4 | TĐ-KC | Tiếng Anh | LTVC | Chính tả | Mỹ thuật |
| 16g00- 16g35 | 5 | Đạo đức | Tập viết | TNXH | Thủ công | TNXH |

- Giáo dục tập thể (tiết 1 và tiết 2): dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/3**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI CHIỀU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 13g00 - 13g35 | 1 | TĐ-KC | Toán | Tiếng Anh | Toán | Toán |
| 13g40 - 14g15 | 2 | TĐ-KC | Chính tả | Tiếng Anh | LTVC | Âm nhạc |
| 14g15 - 14g35 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 14g40 - 15g15 | 3 | Toán | Tập viết | Tập đọc | Tiếng Anh | TLV |
| 15g20 - 15g55 | 4 | Đạo đức | TNXH | Toán | Tiếng Anh | TNXH |
| 16g00- 16g35 | 5 | Thể dục | Thủ công | Mỹ thuật | Thể dục | Chính tả |

- Giáo dục tập thể (tiết 1 và tiết 2): dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/1**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI SÁNG:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 7g30 - 8g05 | 1 | Tập đọc | Đạo đức | Kể chuyện | Tập làm văn | Mỹ thuật |
| 8g10 - 8g45 | 2 | Tiếng Anh | Chính tả | Toán | Toán | Toán |
| 8g45 - 9g05 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 9g10 - 9g45 | 3 | Tiếng Anh | Toán | Tập đọc | Lịch sử | Tập làm văn |
| 9g50 - 10g25 | 4 | Toán | Âm nhạc | Tiếng Anh | LTVC | Địa lí |
| 10g30 - 11g05 | 5 | Khoa học | LTVC | Tiếng Anh | Khoa học | Kĩ thuật |

- Giáo dục tập thể (tiết 1 và tiết 2), Thể dục: dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/2**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI SÁNG:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 7g30 - 8g05 | 1 | Tập đọc | LTVC | Tập đọc | Toán | Toán |
| 8g10 - 8g45 | 2 | Đạo đức | Kể chuyện | Tiếng Anh | Chính tả | Mĩ thuật |
| 8g45 - 9g05 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 9g10 - 9g45 | 3 | Toán | Toán | Tiếng Anh | Khoa học | TLV |
| 9g50 - 10g25 | 4 | Tiếng Anh | Khoa học | Toán | LTVC | Kĩ thuật |
| 10g30 - 11g05 | 5 | Tiếng Anh | Âm nhạc | TLV | Địa lí | Lịch sử |

- Giáo dục tập thể (tiết 1 và tiết 2), Thể dục: dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/3**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI CHIỀU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 13g00 - 13g35 | 1 | Tập đọc | Tiếng Anh | Âm nhạc | Chính tả | TLV |
| 13g40 - 14g15 | 2 | Mĩ thuật | Tiếng Anh | Tập đọc | LTVC | Khoa học |
| 14g15 - 14g35 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 14g40 - 15g15 | 3 | Toán | Toán | Toán | Tiếng Anh | Toán |
| 15g20 - 15g55 | 4 | Khoa học | LTVC | TLV | Tiếng Anh | Địa lí |
| 16g00- 16g35 | 5 | Đạo đức | Kể chuyện | Lịch sử | Toán | Kĩ thuật |

- Giáo dục tập thể (tiết 1 và tiết 2), Thể dục: dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/1**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI CHIỀU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 13g00 - 13g35 | 1 | Tập đọc | Chính tả | Tập đọc | LTVC | TLV |
| 13g40 - 14g15 | 2 | Toán | Toán | Âm nhạc | Toán | Toán |
| 14g15 - 14g35 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 14g40 - 15g15 | 3 | Mĩ thuật | Tiếng Anh | Toán | Lịch sử | Tiếng Anh |
| 15g20 - 15g55 | 4 | Đạo đức | Tiếng Anh | Khoa học | Kể chuyện | Địa lí |
| 16g00- 16g35 | 5 | LTVC | TLV | Kĩ thuật | Tiếng Anh | Khoa học |

- Giáo dục tập thể (tiết 1 và tiết 2), Thể dục: dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/2**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI CHIỀU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 13g00 - 13g35 | 1 | Tập đọc | Toán | Tập đọc | Toán | Tiếng Anh |
| 13g40 - 14g15 | 2 | Toán | LTVC | Toán | LTVC | Tiếng Anh |
| 14g15 - 14g35 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 14g40 - 15g15 | 3 | Khoa học | Đạo đức | Tiếng Anh | Kể chuyện | Toán |
| 15g20 - 15g55 | 4 | Mĩ thuật | Lịch sử | Âm nhạc | Khoa học | Tập làm văn |
| 16g00- 16g35 | 5 | Chính tả | Tiếng Anh | Tập làm văn | Kĩ thuật | Địa lí |

- Giáo dục tập thể (tiết 1 và tiết 2), Thể dục: dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/3**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI CHIỀU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 13g00 - 13g35 | 1 | Tập đọc | Chính tả | Tập đọc | Tiếng Anh | Toán |
| 13g40 - 14g15 | 2 | Toán | Toán | Toán | Tiếng Anh | TLV |
| 14g15 - 14g35 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 14g40 - 15g15 | 3 | Kể chuyện | LTVC | Âm nhạc | Toán | Địa lí |
| 15g20 - 15g55 | 4 | Đạo đức | Khoa học | TLV | LTVC | Tiếng Anh |
| 16g00- 16g35 | 5 | Mĩ thuật | Kĩ thuật | Lịch sử | Khoa học | Tiếng Anh |

- Giáo dục tập thể (tiết 1 và tiết 2), Thể dục: dạy học qua clip.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**HIỆU TRƯỞNG**  UBND QUẬN TÂN BÌNH

**TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ**

**THỜI KHÓA BIỂU**

**MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (KHỐI 1,2)**

**VÀ MÔN THỂ DỤC (KHỐI 3,4,5)**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI CHIỀU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 13g00 - 13g35 | 1 |  |  | 3/2 |  |  |
| 13g40 - 14g15 | 2 | 3/2 |  |  |  |  |
| 14g15 - 14g35 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 14g40 - 15g15 | 3 |  |  |  |  |  |
| 15g20 - 15g55 | 4 |  |  |  |  |  |
| 16g00- 16g35 | 5 |  |  |  |  |  |

- Khối 1, lớp 2/3, khối 4, khối 5: dạy học qua clip, 2 tiết/tuần.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

**THỜI KHÓA BIỂU**

**MÔN NGHỆ THUẬT (MĨ THUẬT) KHỐI 1,2**

**VÀ MÔN MĨ THUẬT KHỐI 3,4,5**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**Giáo viên: Nguyễn Lê Huỳnh Trâm**

**BUỔI CHIỀU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 13g00 - 13g35 | 1 |  |  |  | 3/1 |  |
| 13g40 - 14g15 | 2 | 4/3 |  |  |  |  |
| 14g15 - 14g35 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 14g40 - 15g15 | 3 | 5/1 |  |  |  |  |
| 15g20 - 15g55 | 4 | 5/2 |  |  |  |  |
| 16g00- 16g35 | 5 | 5/3 |  |  |  |  |

- Khối 1, khối 2, lớp 3/1: dạy học qua clip, 1 tiết/tuần.

- Áp dụng từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

UBND QUẬN TÂN BÌNH

**TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ**

**THỜI KHÓA BIỂU**

**MÔN NGHỆ THUẬT (ÂM NHẠC) KHỐI 1,2 VÀ MÔN ÂM NHẠC (KHỐI 3,4,5)**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**BUỔI SÁNG:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 7g30 - 8g05 | 1 |  |  |  | 1/1 |  |
| 8g10 - 8g45 | 2 |  | 2/1 |  | 1/2 |  |
| 8g45 - 9g05 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 9g10 - 9g45 | 3 |  | 2/2 |  |  |  |
| 9g50 - 10g25 | 4 | 1/3 | 4/1 |  |  |  |
| 10g30 - 11g05 | 5 | 2/3 | 4/2 |  |  |  |

**BUỔI CHIỀU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 13g00 - 13g35 | 1 |  |  | 4/3 |  | 3/1 |
| 13g40 - 14g15 | 2 |  |  | 5/1 |  | 3/3 |
| 14g15 - 14g35 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 14g40 - 15g15 | 3 |  |  | 5/3 |  | 3/2 |
| 15g20 - 15g55 | 4 |  |  | 5/2 |  |  |
| 16g00- 16g35 | 5 |  |  |  |  |  |

**HIỆU TRƯỞNG** UBND QUẬN TÂN BÌNH

**TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ**

**THỜI KHÓA BIỂU**

**MÔN TIẾNG ANH**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**Giáo viên: Nguyễn Ngô Dạ My**

**BUỔI SÁNG:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 7g30 - 8g05 | 1 |  | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2/3 |
| 8g10 - 8g45 | 2 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2/3 |
| 8g45 - 9g05 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 9g10 - 9g45 | 3 | 1/1 | 2/3 | 2/1 | 1/3 | 2/1 |
| 9g50 - 10g25 | 4 | 1/2 | 2/3 | 2/1 | 1/3 | 2/1 |
| 10g30 - 11g05 | 5 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 |

**THỜI KHÓA BIỂU**

**MÔN TIẾNG ANH**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**Giáo viên: Hoàng Ngọc Uyên Thơ**

**BUỔI CHIỀU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 13g00 - 13g35 | 1 |  | 3/1 | 3/3 | 3/2 |  |
| 13g40 - 14g15 | 2 |  | 3/1 | 3/3 | 3/2 |  |
| 14g15 - 14g35 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 14g40 - 15g15 | 3 |  | 3/2 | 3/1 | 3/3 |  |
| 15g20 - 15g55 | 4 |  | 3/2 | 3/1 | 3/3 |  |
| 16g00- 16g35 | 5 |  |  |  |  |  |

UBND QUẬN TÂN BÌNH

**TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ**

**THỜI KHÓA BIỂU**

**MÔN TIẾNG ANH**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**Giáo viên: Nguyễn Lệ Hằng**

**BUỔI SÁNG:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 7g30 - 8g05 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8g10 - 8g45 | 2 | 4/1 |  | 4/2 |  |  |
| 8g45 - 9g05 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 9g10 - 9g45 | 3 | 4/1 |  | 4/2 |  |  |
| 9g50 - 10g25 | 4 | 4/2 |  | 4/1 |  |  |
| 10g30 - 11g05 | 5 | 4/2 |  | 4/1 |  |  |

**BUỔI CHIỀU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **TIẾT** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| 13g00 - 13g35 | 1 |  | 4/3 |  | 5/3 | 5/2 |
| 13g40 - 14g15 | 2 |  | 4/3 |  | 5/3 | 5/2 |
| 14g15 - 14g35 | **RA CHƠI** | | | | | |
| 14g40 - 15g15 | 3 |  | 5/1 | 5/2 | 4/3 | 5/1 |
| 15g20 - 15g55 | 4 |  | 5/1 |  | 4/3 | 5/3 |
| 16g00- 16g35 | 5 |  | 5/2 |  | 5/1 | 5/3 |

**HIỆU TRƯỞNG**