**Lịch thi học kỳ**

Học kỳ II, năm học 2017 – 2018

**Đợt 1**

**K10**

**Bộ môn: Lọc – Hóa dầu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã HP | Tên HP | Giảng viên | Lớp | Nhóm | Số SV | Ngày thi | Phòng thi | Tiết BĐ | Số tiết |
| 1 | ECH 80 | Giới thiệu nghề nghiệp ngành Kỹ thuật hóa học | Giáo sư UC Davis | K10 | 1 | 20 | Chưa học |  |  |  |
| 2 | ECM 5 | Phân tích trong kỹ thuật hóa học và khoa học vật liệu | Giáo sư UC Davis | K10 | 1 | 20 | Chưa học |  |  |  |

**Bộ môn: Toán**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã HP | Tên HP | Giảng viên | Lớp | Nhóm | Số SV | Ngày thi | Phòng thi | Tiết BĐ | Số tiết |
| 1 | MAT 21A | Phép tính 1 | Nguyễn Thị Lan Hương | K10 | 1 | 20 | 08/07/2020 | A-401 | 7 | 3 |
| 2 | MAT 21B | Phép tính 2 | Nguyễn Thị Lan Hương | K10 | 1 | 20 | 15/07/2020 | A-401 | 7 | 3 |

**Bộ môn: Hóa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã HP | Tên HP | Giảng viên | Lớp | Nhóm | Số SV | Ngày thi | Phòng thi | Tiết BĐ | Số tiết |
| 1 | CHE 2A | Hóa học 1 | Vũ Kim Thư | K10 | 1 | 20 | 06/07/2020 | A-401 | 7 | 3 |
| 2 | CHE 2B | Hóa học 2 | Công Tiến Dũng | K10 | 1 | 20 | 17/07/2020 | A-401 | 7 | 3 |

**Bộ môn: Ngoại ngữ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã HP | Tên HP | Giảng viên | Lớp | Nhóm | Số SV | Ngày thi | Phòng thi | Tiết BĐ | Số tiết |
| 1 | ENL 1 | Tiếng Anh 1 | Nguyễn Hồng Vân | K10 | 1 | 20 | 07/06/2020 | A-401 | 7 | 3 |

**Bộ môn: Kinh tế chính trị và lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã HP | Tên HP | Giảng viên | Lớp | Nhóm | Số SV | Ngày thi | Phòng thi | Tiết BĐ | Số tiết |
| 1 | HIS 9 | Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam | Đặng Thị Thanh Trâm | K10 | 1 | 20 | 10/07/2020 | A-401 | 7 | 3 |