|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GÒ VẤP | | | | | | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | | | | |
| **TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH** | | | | | | | |  | | | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | |
|  |  |  |  | | **THỰC ĐƠN TRONG TUẦN** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | | Tuần lễ: 30 | |  | | |  |  |
|  |  |  |  | | Từ ngày 12/4 đến ngày 16 /4 năm 2021 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| Thực  đơn Thứ | **BUỔI SÁNG** | **BUỔI TRƯA** | | | | | | | | | | **BUỔI XẾ** | **GHI CHÚ** |
| **Món chính** | **Món mặn** | | **Món canh** | | **Món xào** | | **Tráng miệng** | | |  |  |
| Hai  ( 12/4/2021) | Phở gà | Cơm | Sườn kho thơm | | Rau dền khoai lang nấu tôm thịt | |  | | Rau câu lá dứa | | | Bánh bông lan | HS DC BP: Giảm cơm, thêm rau, canh.  HS SDD: Thêm cơm, món mặn. |
| Ba ( 13/4 ) | Mì xào | Cơm | Thịt heo sốt pate | | Su su nấu tôm thịt | | Củ sắn xào | |  | | | Chè đậu đỏ | HS DC BP: Giảm cơm, thêm rau, canh.  HS SDD: Thêm cơm, món mặn. |
| Tư ( 14/4 ) | Canh bún | Cơm | Thịt heo kho su hào | | Cải dún nấu tôm thịt | |  | | Chuối | | | Bánh plan | HS DC BP: Giảm cơm, thêm rau, canh.  HS SDD: Thêm cơm, món mặn. |
| Năm ( 15/4) | Hủ tíu bò kho | Cơm | Chả cá kho cà | | Mướp nấu tôm thịt | | Bầu xào | |  | | | Bún mọc | HS DC BP: Giảm cơm, thêm rau, canh.  HS SDD: Thêm cơm, món mặn. |
| Sáu ( 16/4 ) | Nui nấu thịt | Cơm | Thịt rim mật ong | | Bí xanh nấu tôm thịt | |  | | Dưa hấu | | | Sữa nuti grow | HS DC BP: Giảm cơm, thêm rau, canh.  HS SDD: Thêm cơm, món mặn. |
| **BGH DUYỆT** | | | |  | | **Y TẾ** | | | |  | | **BẾP TRƯỞNG** | |