**LỊCH THI THÁNG 12 NĂM 2019**

| **Ngày** | **Buổi** | **Môn thi** | **Lớp** | **Hội trường** | **Số phòng thi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 3/12/2019 (T3) | C 13h30 | TMH | 15YC | TH | 2 |
| 5/12/2019 (T5) | C 13h30 | Phụ sản 3 | 14YD | TH | 2 |
| 6/12/2019 (T6) | C 13h30 | Ngoại ngữ 3 Phụ sản 3 | YHDP3 14YC | TH | 2 |
| 07/12/2019  T7 (Buổi sáng) | S Ca1 | Pháp luật | C15A | G1.4…G2.1 | 2 |
| Đường lối CM của ĐCS Việt Nam | 18YABCD | G2.2….G4.1 | 10 |
| Sinh học - DT | D4XN | G4.2 | 1 |
| Hóa sinh | CL5 | G4.3 | 1 |
| XN cơ bản | D3XN | G4.4…G4.5 | 2 |
| S Ca 2 | XSTK | 19YABCD | G1.4…G3.4 | 10 |
| Các nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lê Nin 2 | YHDP4 | G4.3 | 1 |
| Diịch tễ | ĐLT6 | G4.4 | 1 |
| Ngoại ngữ 3 | BSLT3 | G3.5…G4.2 | 3 |
| 7h S | CSSK người lớn bệnh ngoại khoa 2 | Đ7ABC | TH | 2 |
| 9/12/2019 (T2) | C 13h30 | Nội CS 2 | 17YAB | TH | 2 |
| 11/12/2019(T4) | C 13 h30 | Dược lý 1 | CD8B | TH | 1 |
| 12/12/2019 (T5) | 13h30 | Mô phôi Kiểm nghiệm | YHDP4 CD7 | TH | 2 |
| 14/12/2019 (T7) | S Ca 1 | Vi sinh 2 | D2XN | G2.1..G2.2 | 2 |
| KT chất lượng xét nghiệm | D1XN | G2.3…G2.4 | 2 |
| Ngoại BL 1 | BSLT2 | G3.4..G3.5 | 2 |
| Ngoại bệnh lý | YHDP2 | G2.5 | 1 |
| Tiếng anh 1 | D2A | G3.1..G3.3 | 3 |
| S Ca 2 | Đường lối CM của ĐCS Việt Nam | BSLT3 | G2.5…G3.2 | 3 |
| Tiếng anh chuyên ngành | D1A | G3.3…G3.5 | 3 |
| CSSK tâm thần | C14A | G2.3..G2.4 | 2 |
| Ngoại ngữ 1 | BSLT4 | G2.1..G2.2 | 2 |
| S 7h | Dược lý 1 | CD8A | TH | 1 |
| TMH | 15YD | TH | 2 |
| 17/12/2019 (T3) | C 13h30 | Ngoại ngữ 3 | 18YA | TH | 2 |
| RHM | 15YC | TH | 2 |
| 18/12/2019 (T4) | C 16h30 | Da liễu | 15YB | TH | 2 |
| 19/12/2019 (T5) | C 13h30 | Ngoại ngữ 2 | Đ7ABC | TH | 2 |
| 20/12/2019 (T6) | C 13h30 | Ngoại ngữ 3 | 18YBCD | TH | 2 |
| 21/12/2019 (T7) | S 7h | Nội BL 3 | BSLT1 | TH | 1 |
| Gây mê HS | 16YABCD | TH | 2 |
| 26/12/2019 (T5) | C13h30 | Kiểm nghiệm thuốc 2 | CD7 | TH | 2 |
| 28/12/2019 T7 (Buổi sáng) | S Ca1 | Đạo đức hành nghề dược | D2A | G2.1..G2.3 | 3 |
| Hóa hữu cơ | D1A | G2.4..G3.1 | 3 |
| XSTK | Đ9A | G3.2..G3.4 | 3 |
| TTHCM | ĐLT6 | G3.5 | 1 |
| KST1 | D2XN | G4.1..G4.2 | 2 |
| Vật lý - Lý sinh | Đ4XN | G4.4 | 1 |
| S Ca 2 | Ngoại ngữ 1 | 19YABCD | G2.1..G3.5 | 10 |
| Dich tễ | D3XN | G4.1..G4.2 | 2 |
| Nâng cao SK | YTCC 3 | G4.4 | 1 |
| S 7h | Da liễu | 15YAD | TH | 2 |
| Mắt | 15YC | TH | 2 |