**Lịch thi học kỳ**

Học kỳ II, năm học 2019 – 2020

**Đợt 1**

**K9**

**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 | CHE 128B | Hóa hữu cơ 2 | Bùi Thị Lệ Thủy | K9 | 1 | 18 | 13/07/2020 | A-202 | 2 | 3 |
| 2 | CHE 110A | Hóa lý 1 | Bùi Thị Lệ Thủy | K9 | 1 | 18 | 15/07/2020 | A-202 | 2 | 3 |
| 3 | ECH 51 | Cân bằng vật liệu | Giáo sư UC Davis | K9 | 1 | 18 | Chưa học |  |  |  |
| 4 | ECM 6 | Lập trình máy tính cho kỹ sư hóa học , hóa sinh và vật liệu | Giáo sư UC Davis | K9 | 1 | 18 | Chưa học |  |  |  |
| 5 | ECH 152A | Nhiệt động học kỹ thuật 1 | Giáo sư UC Davis | K9 | 1 | 18 | Chưa học |  |  |  |
| 6 | ECH 140 | Phương pháp toán học trong kỹ thuật hóa học và hóa sinh | Giáo sư UC Davis | K9 | 1 | 18 | 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 22A | Đại số tuyển tính | Nguyễn Thị Lan Hương | K9 | 1 | 18 | 06/07/2020 | A-202 | 2 | 3 |
| 2 | MAT 22B | Phương trình vi phân | Nguyễn Thị Lan Hương | K9 | 1 | 18 | 10/07/2020 | A-202 | 2 | 3 |

**Bộ môn: Vật lý**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã HP | Tên HP | Giảng viên | Lớp | Nhóm | Số SV | Ngày thi | Phòng thi | Tiết BĐ | Số tiết |
| 1 | PHY 9C | Vật lý cổ điển 3 | Lê Đắc Tuyên | K9 | 1 | 19 | 08/07/2020 | A-202 | 2 | 3 |