|  |  |
| --- | --- |
| **LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ** **VIỆT NAM** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc** |

**DỰ KIẾN LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ**

**GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP THÁI SƠN BẮC 2020**

 *(Kèm theo Thông báo số: /TB-LĐBĐVN ngày tháng năm 2020*

*của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lượt** | **Ngày** | **Giờ** | **Sân** | **MT** | **Đội** | - | **Đội** | **Ghi chú** |
| **VIII** | Thứ Năm01/10 |  |  | T29 | Hà Nội I WATABE | - | Hà Nội II WATABE |  |
|  | T30 | Phong Phú Hà Nam | - | Thái Nguyên T&T |  |
|  |  | T31 | Tp. Hồ Chí Minh II | - | Tp. Hồ Chí Minh I |  |
|  | T32 | APEC Sơn La | - | Than KS VN |  |
| **IX** | Chủ Nhật04/10 |  |  | T33 | Thái Nguyên T&T | - | Hà Nội I WATABE |  |
|  | T34 | Hà Nội II WATABE | - | Phong Phú Hà Nam |  |
|  |  | T35 | Than KS VN | - | Tp. Hồ Chí Minh II |  |
|  | T36 | Tp. Hồ Chí Minh I | - | APEC Sơn La |  |
| **X** | Thứ Năm08/10 |  |  | T37 | Hà Nội II WATABE | - | Thái Nguyên T&T |  |
|  | T38 | Hà Nội I WATABE | - | Phong Phú Hà Nam |  |
|  |  | T39 | Than KS VN | - | Tp. Hồ Chí Minh I |  |
|  | T40 | APEC Sơn La | - | Tp. Hồ Chí Minh II |  |
| **XI** | Chủ Nhật11/10 |  |  | T41 | Tp. Hồ Chí Minh I | - | Hà Nội II WATABE |  |
|  | T42 | Tp. Hồ Chí Minh II | - | Hà Nội I WATABE |  |
|  |  | T43 | Thái Nguyên T&T | - | Than KS VN |  |
|  | T44 | Phong Phú Hà Nam | - | APEC Sơn La |  |
| **XII** | Thứ Năm15/10 |  |  | T45 | Hà Nội I WATABE | - | Tp. Hồ Chí Minh I |  |
|  | T46 | Hà Nội II WATABE | - | Tp. Hồ Chí Minh II |  |
|  |  | T47 | Phong Phú Hà Nam | - | Than KS VN |  |
|  | T48 | APEC Sơn La | - | Thái Nguyên T&T |  |
| **XIII** | Chủ Nhật18/10 |  |  | T49 | Thái Nguyên T&T | - | Tp. Hồ Chí Minh I |  |
|  | T50 | Tp. Hồ Chí Minh II | - | Phong Phú Hà Nam |  |
|  |  | T51 | Than KS VN | - | Hà Nội II WATABE |  |
|  | T52 | APEC Sơn La | - | Hà Nội I WATABE |  |
| **XIV** | Thứ Năm22/10 |  |  | T53 | Thái Nguyên T&T | - | Tp. Hồ Chí Minh II |  |
|  | T54 | Tp. Hồ Chí Minh I | - | Phong Phú Hà Nam |  |
|  |  | T55 | Than KS VN | - | Hà Nội I WATABE |  |
|  | T56 | Hà Nội II WATABE | - | APEC Sơn La |  |

 *(Ban tổ chức sẽ ban hành Lịch thi đấu chính thức sau khi xác định được địa điểm tổ chức thi đấu)*