**LỊCH THI THÁNG 6.2020**

| **Ngày** | **Buổi** | **Môn thi** | **Lớp** | **Hội trường** | **Số phòng thi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 06-05-20 | C 14h | GP 2 | 19YABCD | TH |  |
| Mắt | BSLT1 | TH | 1 |
| CCa1 | Dược lý 2 | 17YABCD | G 1.1…G3.1 | 10 |
| KT chính trị Mác lê Nin | D2A | G3.2… G34 | 3 |
| TTHCM | D3XN | G3.5…G4.1 | 2 |
| CCa2 | PL đại cương | Đ9A | G2.5….G3.2 | 3 |
| GP 2 | BSLT 4 | G3.3..G3.4 | 2 |
| VS-KST | C16 | G2.3..G2.4 | 2 |
| Phụ sản  | YHDP2 | G2.1..G2.2 | 2 |
| Mắt | YHDP1 | G1.4 | 1 |
| Hóa sinh 3 | D2XN | G1.2…G1.3 | 2 |
| SK sinh sản | YTCC3 | G1.1 | 1 |
| C 12/06 | 14h | CSSK NB truyền nhiễm | Đ7ABC | TH | 2 |
| Nhi I | 16YA | TH | 2 |
| C 15/06 | 14h | TMH | YHDP1,BSLT1 | TH | 1 |
| 18/06/2020 | SCa 1 | QL Điều dưỡng | Đ6ABCD | G4.1..G4.5 | 5 |
| C14h | CSSK người lớn có bệnh nội khoa 1 | Đ8A | TH | 2 |
|   | 14h | Nội BL 1 | 17YABCD | TH | 2 |
| 19/06/2020 | Cca 1 | Nhi  | YHDP 2 | G1.1…G1.2 | 2 |
| Huyết học TB 1 | D3XN | G1.3..G1.4 | 2 |
| Dj ứng miễn dịch LS | BSLT2 | G3.3..G3.4 | 2 |
| GP - SL | C16 | G3.1..G3.2 | 2 |
| Tâm lý | YHDP4 | G2.4…G2.5 | 2 |
| SK nguyền nghiêp CB | YTCC3 | G2.3 | 1 |
| Huyết học truyền máu | D2XN | G2.1..G2.2 | 2 |
| CCa 2 | GP- SL | CD9 | G3.3..G3.4 | 2 |
| Mô phôi | D4XN | G2.4 | 1 |
| Ngoại CS I | BSLT3 | G2.5….G3.2 | 3 |
| Tâm lý YH & đạo đức YH | Đ7ABC | G1.1..G2.3 | 7 |
| 20/06 | S7h | CSSK người lớn có bệnh nội khoa I | Đ8BC | TH | 2 |
| Nhi I | 16YA | TH | 2 |
| 23/06 | S Ca 1 | SKMT | Đ6ABCD | G2.1, G2.2, G2.4, G2.5, G3.1 | 5 |
| S Ca 2 | Y sinh học phân tử | D1XN | G2.1, G2.2, | 2 |
| QL Điều dưỡng | C14A | G2.4, G2.5, | 2 |
| 26/06 | C 14h | Hóa dược 1 | CD8AB | TH |   |
| CSSK người lớn có bệnh ngoại khoa 1 | Đ8ABC | TH | 1 |
| C ca 1 | Y sinh học phân tử nâng cao | D1XN | G1.1..G1.2 | 2 |
| PHCN | C14A | G1.3..G1.4 | 2 |
| QL chương trình dân số KHHGĐ | YTCC2 | G2.1 | 1 |
| Vi sinh 1 | D3XN | G2.2..G2.3 | 2 |
| SLB - MD | C16 | G2.4..G2.5 | 2 |
| Hóa ĐC - VC | D2A | G3.1..G3.3 | 3 |
| C Ca 2 | Đường lối CMĐCS | D1A | G2.4..G3.1 | 3 |
| Ngoại ngữ 2 | BSLT4 | G3.2..G3.3 | 2 |
| KT chính trị Mác Lê Nin | Đ9A | G2.1..G2.3 | 3 |
| VS - KST | CD9 | G1.3..G1.4 | 2 |
| Vi sinh 3 | D2XN | G1.1..G1.2 | 2 |
| 27/06 | C Ca 1 | SK phụ nữ bà mẹ và trẻ em | ĐLT6 | G2.4 | 1 |
| Dược LS | CL5 | G2.5 | 1 |
| 28/06 | S Ca 1 | TC quản lý phòng XN y học | D1XN | G2.1..G2.2 | 2 |
| 1 SK | YTCC2 | G2.3 | 1 |
| S Ca 2 | CSSK cộng đồng | C14A | G2.1..G2.2 | 2 |
| 30/06 | S Ca 1 | Truyền thông sk & tiếp thị XH | YTCC2 | G2.1..G2.2 | 1 |
| XN vi sinh trongVS ATTP | D1XN | G2.4 | 2 |
| 07-03-20 | S Ca 1 | Độc chất học lâm sàng | D1XN | G2.1 | 2 |

**PHÒNG THANH TRA & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG**