**LỊCH THI ĐẤU**

**GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA – BIA SAO VÀNG 2023/24**

*(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-BTC, ngày / /2023)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vòng** | **Ngày** | **Giờ** | **Sân** | **MT** | **CLB - CLB** |
| **Vòng 9** | **T7,****17/02** | 16:00 | Ninh Bình | 41 | Phù Đổng Ninh Bình | - | PVF-CAND |
| 18:00 | Bình Phước | 42 | Trường Tươi Bình Phước | - | Bà Rịa Vũng Tàu |
| **CN,****18/02** | 15:00 | Việt Trì | 43 | Phú Thọ | - | Đồng Tháp |
| 15:00 | Tự Do | 44 | Huế | - | Long An |
| 17:00 | Hòa Xuân | 45 | SHB Đà Nẵng | - | Đồng Nai |
|  | *Hòa Bình* | *-* | *Nghỉ* |
| **Vòng 10** | **T7, 24/02** | 15:00 | Tự Do | 46 | Huế | - | Trường Tươi Bình Phước |
| **CN,****25/02** | 15:00 | Hòa Bình | 47 | Hòa Bình | - | SHB Đà Nẵng |
| 16:00 | Ninh Bình | 48 | Phù Đổng Ninh Bình | - | Phú Thọ |
| 16:00 | Đồng Tháp | 49 | Đồng Tháp | - | PVF-CAND |
| 18:00 | Bà Rịa | 50 | Bà Rịa Vũng Tàu | - | Long An |
|  | *Nghỉ* | *-* | *Đồng Nai* |
| **Vòng 11** | **T6,****01/3** | 15:00 | Việt Trì | 51 | Phú Thọ | - | Hòa Bình |
| 17:00 | Hòa Xuân | 52 | SHB Đà Nẵng | - | Phù Đổng Ninh Bình |
| **T7,****02/3** | 17:00 | Đồng Nai | 53 | Đồng Nai | - | Huế |
| 17:00 | Long An | 54 | Long An | - | Đồng Tháp |
| 18:00 | PVF | 55 | PVF-CAND | - | Bà Rịa Vũng Tàu |
|  | *Trường Tươi Bình Phước* | *-* | *Nghỉ* |
| **Vòng 12** | **T6,****08/3** | 15:00 | Việt Trì | 56 | Phú Thọ | - | Đồng Nai |
| 15:00 | Tự Do | 57 | Huế | - | PVF-CAND |
| 17:00 | Hòa Xuân | 58 | SHB Đà Nẵng | - | Bà Rịa Vũng Tàu |
| **T7,****09/3** | 15:00 | Hòa Bình | 59 | Hòa Bình | - | Long An |
| 18:00 | Bình Phước | 60 | Trường Tươi Bình Phước | - | Đồng Tháp |
|  | *Phù Đổng Ninh Bình* | *-* | *Nghỉ* |

 **BTC CÁC GIẢI BĐCN QUỐC GIA 2023/24**