**LỊCH THI THÁNG 2.2020**

| **Ngày** | **Buổi** | **Môn thi** | **Lớp** | **Hội trường** | **Số phòng thi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 17/2/2020T2 | C13h30 | Nội bệnh lý II | 16YBCD | TH | 2 |
| 18/2/2020T3 | C16h30' | Mô phôi | BSlt3 | G2.1…G2.3 | 3 |
| C13h30' | Mắt | BSLT1 | TH | 1 |
| Nội bệnh lý II | 16YA | TH | 2 |
| Ngoại ngữ (Tiếng anh) | C10HA-C16 | TH | 1 |
| 19/02/2020T4 | S7h | Hóa sinh | 18YAC | TH | 2 |
| C13H30 | Dược lý 2 | CD8A | TH | 1 |
| Hóa học | Đ9A | TH | 2 |
| Hóa sinh | 18YBD | TH | 2 |
| 20/02/2020T5 | C13H30 | Dược lý 2 | CD8B | TH | 1 |
| Ngoại ngữ (Tiếng anh) | CD9 | TH | 2 |
| 21/02/2020T6 | CCa1 | Tâm lý Y học - đạo đức Y học | 18YABCD | G1.4…G3.4 | 10 |
| Ký sinh trùng 2 | D2XN | G1.2 | 1 |
| Dược lý | C15A | G3.5..G4.1 | 2 |
| Thực vật dược | D1A | G4.2..G4.4 | 3 |
| Một sức khỏe | YTCC2 | G4.5 | 1 |
| CCa2 | Sức khỏe lứa tuổi | YHDP1 | G1.4 | 1 |
| Dược lý và độc chất | YHDP3 | G2.1..G2.2 | 2 |
| Chính trị | C10HA\_C16 | G2.3…G2.4 | 2 |
| Quản lý Điều dưỡng | C14A | G2.5..G3.1 | 2 |
| Quản lý điều dưỡng | Đ6ABC | G3.2…G4.1 | 5 |
| Chính trị | CD9 | G4.2…G4.3 | 2 |
| Tổ chức quản lý phòng xét nghiệm y học | D1XN | G4.4..G4.5 | 2 |
| 22/2T7 | S7h | Ký sinh trùng | 17YABCD | TH | 2 |
| Tai mũi họng | BSLT1 | TH | 1 |
| C13h30' | Dinh dưỡng - Tiết chế II | YHDP1 | TH | 1 |
| Chăm sóc sức khỏe trẻ em | Đ7ABC | TH | 2 |
| 23/2CN | S | Thực vật | CL5 | G2.1 | 1 |
| Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh Nội khoa II | ĐLT6 | G2.2 | 1 |
| CCa 1 | Hóa sinh lâm sàng | BSLT2 | G4.3..G4.4 | 2 |
| Y sinh học phân tử | D1XN | G4.1..G4.2 | 2 |
| Triết học Mác-Lênin | D4XN, Đ9A | G3.3…G3.5 | 3 |
| Lao | 15YAB, YHDP1 | G2.3…G3.2 | 5 |
| Dịch tễ học I | YHDP3 | G2.1..G2.2 | 2 |
| CCa 2 | Vật lý đại cương | D2A | G2.1..G2.3 | 3 |
| KNGT trong TH Điều dưỡng | Đ7ABC | G2.4…G3.5 | 7 |
| Pháp luật đại cương | YHDP5 | G4.3 | 1 |
| PL bệnh tật & tử vong quốc tế | YTCC3 | G4.4 | 1 |
|   | C13h30 | Phục hồi chức năng | C14A | G2.1..G2.2 | 2 |
|   | Độc chất học lâm sàng | D1XN | G2.3..G2.4 | 2 |
| 26/2T4 | S7h | Sinh lý | 18YAC | TH | 2 |
|   | C13h30 | Sinh lý | 18YBD | TH | 2 |
|   | Thực vật 2 | CD8A | TH | 2 |
| 27/2T5 | C13h30 | Thực vật 2 | CD8B | TH | 1 |
| 28/02T6 | C 13h30 | Nội cơ sở II | 17YCD | TH | 2 |
| Dược lý 1 | 17YAB | TH | 2 |
| CCa 1  | Dược lý 2 | BSLT2 | G4.4..G4.5 | 2 |
| Dược lý 2 | 16YABCD | G3.1..G4.3 | 8 |
| Tâm thần | 15YABCD | G1.2…G2.5 | 8 |
| CCa 2 | Nội cơ sở | YHDP3 | G1.2…G1.3 | 2 |
| SK- NCSK và hành vi con người | Đ7ABC | G2.4..G3.5 | 7 |
| Sức khỏe môi trường | Đ6ABC | G4.1…G4.5 | 5 |
| Hóa học | D4XN | G2.2..G2.3 | 2 |
| Sinh lý | YHDP4 |   | 2 |
| SK - NCSK & hành vi con người | C15A | G1.4..G2.1 | 2 |
| 29/02 | S7h | Dược lý 1 | 17YAD | TH | 2 |
| Sca 1 | Y sinh học phân tử nâng cao | D1XN | G2.1..G2.2 | 2 |
| Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng | C14A | G2.3..G2.4 | 2 |
| Truyền thông SK & tiếp thị XH | YTCC2 |   | 1 |
| SCa 2 | Răng hàm mặt | BSLT1 | G2.1..G2.2 | 1 |
| Sinh lý | D1A | G2.3…G2.4 | 3 |
| 29/0201/3 |   | Điều dưỡng CB I, II | HT |   | 3 |
|   | TTHCM | 3 |
|   | CSSK bệnh ngoại khoa I | 3 |