## Trường Tiểu học Dương Hà

**LỊCH TRỰC**

**KIỂM TRA THỰC PHẨM HÀNG NGÀY**

**TUẦN 04**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/Ngày/Tháng** | **Nội dung kiểm tra** | **Địa điểm** | **Thời gian** | **Người thực hiện** |
| Thứ 230/9 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Hồng |
| Thứ 3 01/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Hồng |
| Thứ 402/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Hồng |
| Thứ 503/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Hồng |
| Thứ 604/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Hồng |
| Thứ 705/10 |  |  |  |  |
| Chủ nhật06/10 |  |  |  |  |

Trường Tiểu học Dương Hà

**LỊCH TRỰC**

**KIỂM TRA THỰC PHẨM HÀNG NGÀY**

**TUẦN 05**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/Ngày/Tháng** | **Nội dung kiểm tra** | **Địa điểm** | **Thời gian** | **Người thực hiện** |
| Thứ 207/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Mỵ |
| Thứ 308/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Mỵ |
| Thứ 409/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Mỵ |
| Thứ 510/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Mỵ |
| Thứ 611/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Mỵ |
| Thứ 712/10 |  |  |  |  |
| Chủ nhật13/10 |  |  |  |  |

Trường Tiểu học Dương Hà

**LỊCH TRỰC**

**KIỂM TRA THỰC PHẨM HÀNG NGÀY**

**TUẦN 06**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/Ngày/Tháng** | **Nội dung kiểm tra** | **Địa điểm** | **Thời gian** | **Người thực hiện** |
| Thứ 514/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Hà |
| Thứ 515/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Hà |
| Thứ 516/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Hà |
| Thứ 517/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Hà |
| Thứ 618/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Hà |
| Thứ 719/10 |  |  |  |  |
| Chủ nhật20/10 |  |  |  |  |

Trường Tiểu học Dương Hà

**LỊCH TRỰC**

**KIỂM TRA THỰC PHẨM HÀNG NGÀY**

**TUẦN 07**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/Ngày/Tháng** | **Nội dung kiểm tra** | **Địa điểm** | **Thời gian** | **Người thực hiện** |
| Thứ 521/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Liễu |
| Thứ 3 22/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Liễu |
| Thứ 423/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Liễu |
| Thứ 524/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Liễu |
| Thứ 625/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Liễu |
| Thứ 726/10 |  |  |  |  |
| Chủ nhật27/10 |  |  |  |  |

Trường Tiểu học Dương Hà

**LỊCH TRỰC**

**KIỂM TRA THỰC PHẨM HÀNG NGÀY**

**TUẦN 08**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ/Ngày/Tháng** | **Nội dung kiểm tra** | **Địa điểm** | **Thời gian** | **Người thực hiện** |
| Thứ 228/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Ánh |
| Thứ 3 29/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Ánh |
| Thứ 430/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Ánh |
| Thứ 531/10 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Ánh |
| Thứ 601/11 | Kiểm tra thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô | Bếp ăn | Sáng5h30-6h00p | Đ/c Ánh |
| Thứ 702/11 |  |  |  |  |
| Chủ nhật03/11 |  |  |  |  |