|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH**Số: 177/TB-LTV | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2022* |

#### THÔNG BÁO

#### Lịch tập trung học sinh của các khối lớp

#### Năm học 2022 - 2023

Thực hiện Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trường THPT Lương Thế Vinh thông báo Lịch tập trung của các khối lớp năm học 2022 - 2023 như sau:

### **Khối 9, 10, 11, 12:**

Thời gian: 7g00 – 10g00 thứ 2, ngày 22/8/2022

Địa điểm tập trung: Sân trường

### **Khối 6, 7, 8:**

Thời gian: 13g00 – 16g00 thứ 2, ngày 22/8/2022

Địa điểm tập trung: Lớp học

###  **HIỆU TRƯỞNG**

 (Đã ký)

###  **Bùi Minh Tâm**

**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH PHÂN PHÒNG LỚP HỌC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối 12** | **Phòng** |  | **Khối 11** | **Phòng** |  | **Khối 10** | **Phòng** |  | **Khối 9** | **Phòng** |
| 12A1 | 201 |  | 11A1 | 8 |  | 10A1 | 301 |  | 9A1 | 314 |
| 12A2 | 202 |  | 11A2 | 7 |  | 10A2 | 302 |  | 9A2 | 313 |
| 12A3 | 203 |  | 11A3 | 6 |  | 10A3 | 303 |  | 9A3 | 312 |
| 12A4 | 204 |  | 11A4 | 5 |  | 10A4 | 304 |  | 9A4 | 311 |
| 12A5 | 101 |  | 11A5 | 1 |  | 10A5 | 205 |  | 9A5 | 310 |
| 12A6 | 102 |  | 11A6 | 2 |  | 10A6 | 401 |  | 9A6 | 308 |
| 12A7 | 103 |  | 11A7 | 3 |  | 10A7 | 402 |  | 9A7 | 309 |
| 12A8 | 104 |  | 11A8 | 4 |  | 10A8 | 403 |  | 9A8 | 209 |
|  |  |  |  |  |  | 10A9 | 404 |  | 9A9 | 210 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Khối 8** | **Phòng** |  | **Khối 7** | **Phòng** |  | **Khối 6** | **Phòng** |
|  | 8A1 | 2 |  | 7A1 | 301 |  | 6A1 | 105 |
|  | 8A2 | 1 |  | 7A2 | 302 |  | 6A2 | 205 |
|  | 8A3 | 8 |  | 7A3 | 303 |  | 6A3 | 206 |
|  | 8A4 | 7 |  | 7A4 | 304 |  | 6A4 | 207 |
|  | 8A5 | 6 |  | 7A5 | 106 |  | 6A5 | 211 |
|  | 8A6 | 5 |  | 7A6 | 107 |  | 6A6 | 111 |
|  | 8A7 | 212 |  | 7A7 | 109 |  | 6A7 | 112 |
|  | 8A8 | 213 |  | 7A8 | 110 |  | 6A8 | 113 |
|  | 8A9 | 214 |  |  |  | 6A9 | 114 |  |