|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **LỚP** | **MÔN** | **THỜI GIAN** | **HT** |
| 1 | GIẢI PHẪU | YHDP, XN, ĐD | C 10/9 | G2.1 |
| 2 | GP- SL | CĐ ĐD, DƯỢC |
| 3 | NNLCB CỦA CN MÁC LENIN 1 | BSĐK, YHDP,  CNĐD, XN, ĐH DƯỢC | G2.2 |
| 4 | SINH LÝ BỆNH - MIỄN DỊCH | CĐĐD | G2.3 |
| 5 | Y HỌC CỔ TRUYỀN | CĐĐD |
| 6 | NNLCB CỦA CN MÁC LENIN 2 | BSĐK | C 11/9 | G2.1 |
| 7 | NNLCB CỦA CN MÁC LENIN 2 | YHDP, CNĐD,  XN, ĐH DƯỢC | G2.2 |
| 8 | MÔ PHÔI | D3XN |
| 9 | Y HỌC CỔ TRUYỀN | BSĐK |
| 10 | CSSK CỘNG ĐỒNG | CNĐD | G2.3 |
| 11 | HÓA SINH | CĐ DƯỢC, ĐD |
| 12 | GIẢI PHẪU 1 | BSĐK | S 12/9 | test máy |
| 13 | MÔ PHÔI | BSĐK |
| 14 | KST | CN Đ D, YTCC2 |
| 15 | GIẢI PHẪU 2 | BSĐK | C 12/9 | test máy |
| 16 | HÓA SINH | BSĐK, YHDP |
| 17 | XÁC SUẤT THỐNG KÊ | BSĐK | C 14/9 | G2.1 |
| 18 | XÁC SUẤT THỐNG KÊ | YHDP | G2.2 |
| 19 | XÁC SUẤT THỐNG KÊ | CNĐD, XN, ĐH DƯỢC |
| 20 | HUYẾT HỌC TẾ BÀO 2 | CNXN | G2.3 |
| 21 | VI SINH KÍ SINH | CĐ DƯỢC, ĐD, CĐHA |
| 22 | NGOẠI CƠ SỞ II | BSĐK | C15/9 | G2.1 |
| 23 | KÝ SINH TRÙNG | ĐH DƯỢC |
| 24 | CHÍNH TRỊ | CĐ DƯỢC, ĐD |
| 25 | CS BỆNH CC - CS TÍCH CỰC | CĐĐD |
| 26 | DỊCH TỄ HỌC VÀ CÁC BỆNH TN | CĐĐD | C 16/9 | G2.1 |
| \* Chú ý: Có vấn đề gì về lịch thi SV trực tiếp liên hệ với cô Hà phòng TT & ĐBCL. | | | | |

**LỊCH THI HỌC LẠI THÁNG 9.2020**