SƠ ĐỒ TRƯỜNG THCS NAM ĐÀ – NAM ĐÀ – KRÔNG NÔ – ĐĂK NÔNG

|  |
| --- |
| Đường Trục 9 |
| Dự kiến nhà BV | Cổng trường |  | Cổng phụ |  |

Nhà để xe học sinh

Nhà để xe GV

**KHU B**

Khu

Giáo

Dục

Thể

Chất

Khu nội

trú

|  |
| --- |
| P:16 |
| P:15 |
| P:14 |
| P:13 |
| P:12 |

|  |  |
| --- | --- |
| P:B3 | P:B6 |
| P:B2 | P:B5 |
| Cầu thang |
| P:B1 | P:B4 |

Cây xanh

Bồn hoa, cây xanh

Bồn hoa, cây xanh

|  |
| --- |
| P:7 |
| P:8 |
| P:9 |
| P. 10Truyền thống |
| P. 11Sinh hóa |

Khu bán trú

Bồn hoa cây xanh

Cây xanh

Vườn sinh học

Bồn hoa

Khu vệ sinh học sinh, GV

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4 | Cầu thang | P. Tin học | A3 | A2 | Cầu thang | A1 |
| P.Tiếng Anh | P. Thư viện | P. Thiết bị | P. Công nghệ, VL | A5 |

**Sân khấu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hiệu trưởng | Y tế | Văn thư | Phó HT | Hội đồng | Kế toán | Phó HT |

Dự kiến Khu vệ HS, GV

Căn tin

**KHU A**

**KHU NHÀ HIỆU BỘ**