|  |  |
| --- | --- |
| BỘ Y TẾ  **TRƯỜNG ĐHKTYTHD**  **PHÒNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Hải Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2020* |

**THÔNG BÁO**

**Kế hoạch đăng kí học phần cho học kì hè – năm học 2019-2020**

Kính gửi: - Các Khoa, Bộ môn

- Sinh viên hệ đại học và cao đẳng chính qui trong toàn trường

Phòng Quản lí đào tạo thông báo kế hoạch đăng kí học phần cho học kì II – năm học 2019 - 2020 như sau:

**1. Công tác chuẩn bị**

**Từ 01-16/05/2020:** Phòng QLĐT công khai *thời khóa biểu (cập nhật lần 1)* trên trang web <http://www.hmtu.edu.vn/Desktop.aspx/Chi-tiet/Lich-hoc-Lich-thi/>. Sinh viên tìm hiểu các môn học của học kì hè, tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lên kế hoạch đăng kí học phần.

**2. Đăng kí học phần**

**2.1. Từ 08-11/06/2020:** đăng kí học phần lần I trực tuyến trên cổng đăng kí.

**2.2. Ngày 12/06/2020:** công bố *thời khóa biểu (cập nhật lần 2)* trên web <http://www.hmtu.edu.vn/Desktop.aspx/Chi-tiet/Lich-hoc-Lich-thi/>, trong đó thông báo các lớp bị hủy do ít sinh viên đăng kí và mở thêm do nhu cầu đăng kí nhiều.

**2.3. Từ 13-16/06/2020**: đăng kí học phần lần II trực tuyến trên cổng đăng kí. Sinh viên học lại, học cải thiện không đăng kí được trên hệ thống trực tiếp đăng kí tại phòng quản lí đào tạo 103, mang theo phiếu đã thu tiền có xác nhận của phòng tài chính kế toán.

**2.4. Ngày 17-18/06/2020:** Cố vấn học tập duyệt đăng kí tín chỉ cho sinh viên trên phần mềm **2.5. Ngày 19/06/2020:** Phòng QLĐT công bố *thời khóa biểu (chính thức)* trên web <http://www.hmtu.edu.vn/Desktop.aspx/Chi-tiet/Lich-hoc-Lich-thi/> trong đó thông báo các lớp được mở của học kì.

**2.6. Từ 22-24/06/2020:** Đăng kí bổ sung thêm tại phòng QLĐT (p.103) trong các trường hợp:

- Lớp học đã đăng kí ở đợt 2 bị hủy

- Điểm các môn tiên quyết, song hành ở học kì 2 lên sau đợt đăng kí

- Sinh viên có quyền rút bớt học phần đã đăng kí

*\* Những trường hợp này Cố vấn học tập thống kê theo lớp bằng văn bản và trực tiếp điều chỉnh cho sinh viên tại phòng quản lí đào tạo 103*

**2.7. Ngày 25/06/2020**: Cố vấn học tập trực tiếp **Kí, Nộp**

**-** Bản in kết quả đăng kí tín chỉ của tất cả sinh viên trong lớp (có đủ chữ kí xác nhận của sinh viên và cố vấn, đủ sĩ số và xếp theo thứ tự mã sinh viên)

- Bản tổng hợp kết quả đăng kí tín chỉ của lớp - theo mẫu phòng QLĐT cung cấp

- Đóng gói tất cả bản này trong bao xi măng bên ngoài ghi rõ tên lớp, sĩ số

*\* Lớp nộp sai quy cách phòng QLĐT xin từ chối không nhận.*

**3. Nộp học phí -** theo qui định của Nhà trường.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện để việc đăng kí trực tuyến đúng tiến độ và đạt kết quả tốt.

**KẾ HOẠCH HỌC KÌ HÈ**

**(Năm học 2019-2020)**

|  |  |
| --- | --- |
| 08-11/06/2020 | Đăng kí tín chỉ học kì hè đợt 1 |
| 13-16/06/2020 | Đăng kí tín chỉ học kì hè đợt 2 đối với sinh viên cần điều chỉnh. |
| 17-18/06/2020 | CVHT duyệt đăng kí tín chỉ cho sinh viên |
| 22/06/2020 | Ngày học đầu tiên của học kỳ hè |
| 22-24/06/2020 | SV được quyền ***hủy tín chỉ hoặc đăng kí thêm trong trường hợp lớp tín chỉ ở đợt 2 bị hủy.*** |
| 25/06/2020 | CVHT nộp phiếu đăng kí tín chỉ của sinh viên |
| 26/07/2020 | Ngày học cuối cùng của học kỳ hè |
| 27/07-07/08/2020 | Thi kết thúc học kỳ hè  ***(Điểm tổng kết tính vào học kỳ 2 năm học 2019-2020)*** |

**BỘ MÔN NGOẠI NGỮ**

**Học phần Anh 1 (ENG 1001 – 4 tín chỉ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Tên lớp** | **Mã lớp** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **GV** | **GĐ** |
| 1 | Lớp 1 | 01 ENG 1001 | 4 | 42 | 3,5,7 | 7 – 11 h | ThS Diêm Thị Hảo Tâm | 308 |
| 2 | Lớp 2 | 02 ENG 1001 | 4 | 44 | 2,4,6 | 13.30 -17.30 h | ThS Vũ Thị Hồng Lý | 206 |
| 3 | Lớp 3 | 03 ENG 1001 | 4 | 46 | 3,5,7 | 7 – 11 h | ThS Vũ Thị Hồng Lý | 204 |

**Học phần Anh 2 (ENG 1002 – 4 tín chỉ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Tên lớp** | **Mã lớp** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **GĐ** |
| 1 | Lớp 1 | 01 ENG 1002 | 4 | 41 | 2,4,6 | 7 – 11 h | ThS Nguyễn Thanh Thủy | 208 |
| 2 | Lớp 2 | 02 ENG 1002 | 4 | 42 | 2,4,6 | 13.30 -17.30 h | ThS Nguyễn TThanh Loan | 305 |
| 3 | Lớp 3 | 03 ENG 1002 | 4 | 41 | 3,5,7 | 7 – 11 h | ThS Nguyễn Thanh Thủy | 208 |

**Học phần Anh 3 (ENG 1003 – 4 tín chỉ - chương trình cũ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Mã lớp** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **GĐ** |
| 1 | Lớp 1 | 01 ENG 1003 | 4 | 43 | 2,4,6 | 7 – 11 h | ThS Diêm T Hảo Tâm | 308 |
| 2 | Lớp 2 | 02 ENG 1003 | 4 | 45 | 2,4,6 | 13.30 -17.30 h | ThS Nguyễn Thanh Thủy | 208 |

**Học phần Anh 4 (ENG 1004 – 4 tín chỉ - chương trình cũ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Tên lớp** | **Mã lớp** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **GV** | **GĐ** |
| 1 | Lớp 1 | 01 ENG 1004 | 4 | 40 | 2,4,6 | 7 – 11 h | ThS Nguyễn TThanh Loan | 305 |
| 2 | Lớp 2 | 02 ENG 1004 | 4 | 35 | 2,4,6 | 13.30 -17.30 h | ThS Diêm T Hảo Tâm | 308 |
| 3 | Lớp 3 | 03 ENG 1004 | 4 | 48 | 3,5,7 | 7 – 11 h | ThS Nguyễn TThanh Loan | 305 |

**KHOA XÉT NGHIỆM**

**Môn Hóa sinh (MLT1102- 2 tín chỉ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | Lớp 1 | 2 | 111 | 2,4 | 13.30-17.30h | ThS Ngụy Đình Hoàn | 307 |
| 1 | Lớp 2 | 2 | 111 | 2,4 | 7-11h | ThS Ngụy Đình Hoàn | 307 |

**Môn Vi sinh- Kí sinh trùng (MLT1101- 2 tín chỉ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | Lớp 1 | 2 | 70 | 3,5 | 13.30-17.30h |  | 307 |

**Môn Hóa sinh 1 (MLT2203- 3 tín chỉ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | Lớp LT | 2 | 22 | 2,4 | 7-11h |  | 303 |
| Lớp TH | 1 | 2,4 | 13.30-17.30h |  | PTH |

**KHOA CHÍNH TRỊ- GDQP**

**Môn Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac- lenin**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | Lớp 1 | 5 | 77 | 2,3,4,5,6 | 7-11h |  | 209 |

**Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN (POL3001- 2 tín chỉ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | Lớp 1 | 3 | 123 | 2,4,6 | 7-11h |  | 309 |
| 2 | Lớp 2 | 3 | 68 | 2,4,6 | 7-11h |  | 403 |
| 3 | Lớp 3 | 3 | 82 | 3,4,5 | 13h30-17h30 |  | 403 |

**Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (POL2001- 2 tín chỉ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | Lớp 1 | 2 | 88 | 3,5 | 13h30-17h30 |  | 309 |

**Môn Triết học Mac- Lenin (POL1105- 3 tín chỉ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | Lớp 1 | 2 | 130 | 2,4,6 | 7-11h |  | 405 |

***Môn Kĩ năng mềm (POL1105- 3 tín chỉ) (dự kiến)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | Lớp 1 | 2 | 15 | 2,4,6 | 7-11h |  | 402 |

**Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông - đại học (GDTC 2004)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Tên lớp** | **Giảng viên** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Tiết** | **Địa điểm** |
| 1 | Lớp 1 | Trần Ngọc Anh | 2 | 49 | 3,5,7 | 9-12 | S.trường khu B |
| 2 | Lớp 2 | Trần Ngọc Anh | 2 | 70 | 2, 4, 6 | 9-12 | S.trường khu B |

**KHOA Y**

**NỘI BỆNH LÝ (MEDI3205)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Tên lớp** | **Giảng viên** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Tiết** | **Địa điểm** |
| 1 | Lớp 1 |  | 4 | 47 | 2,3,4,5 | 5-8 | 310 |

**Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ- Chăm sóc sức khỏe trẻ em (NUR2209)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Tên lớp** | **Giảng viên** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Tiết** | **Địa điểm** |
| 1 | Lớp 1 |  | 4 | 40 | 2,3,5 | 5-8 | 401 |

**Bệnh học Nội- Ngoại khoa (MLT2101)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Tên lớp** | **Giảng viên** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Tiết** | **Địa điểm** |
| 1 | Lớp 1 |  | 2 | 53 | 3,5 | 5-8 | 407 |

**Chăm sóc sức khỏe Người lớn bệnh Nội khoa- Hồi sức cấp cứu (NUR2202)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Tên lớp** | **Giảng viên** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Tiết** | **Địa điểm** |
| 1 | Lớp 1 | ThS Trần Thị Dinh | 5 | 33 | 2,3,4,5 | 5-8 | 405 |

**KHOA Y HỌC CƠ SỞ**

**Sinh lý bệnh- Miễn dịch (BIOL 1103)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Tên lớp** | **Giảng viên** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Tiết** | **Địa điểm** |
| 1 | Lớp 1 | Vương Thị Duyên | 2 | 134 | 7 | 1-8 | 312 |
| 2 | Lớp 2 | Vương Thị Duyên | 2 | 99 | 2,3 | 1-8 | 312 |

**Tế bào mô- bệnh học (MLT3205)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Tên lớp** | **Giảng viên** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Tiết** | **Địa điểm** |
| 1 | LT | ThS Phạm Minh Sơn | 3 | 46 | 2,4,6 | 5-8 | 311 |
| 2 | TH |  | 1 | 3,5 | 1-4 | PTH |

**KHOA Y HỌC DỰ PHÒNG- Y TẾ CÔNG CỘNG**

***DỊCH TỄ HỌC VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM (SOC2103) (dự kiến)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Tên lớp** | **Giảng viên** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Tiết** | **Địa điểm** |
| 1 | Lớp 1 | ThS Ngô Bá Hưng | 2 | 18 | 2,4 | 5-8 | 306 |

**PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC I (SOC3101)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Tên lớp** | **Giảng viên** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Tiết** | **Địa điểm** |
| 1 | Lớp 1 |  | 2 | 106 | 2,4 | 1-4 | 407 |

**Tổ chức y tế- chương trình y tế quốc gia (SOC2105)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **Tên lớp** | **Giảng viên** | **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Tiết** | **Địa điểm** |
| 1 | Lớp 1 |  | 2 | 106 | 2,4 | 5-8 | 407 |

**CÁC MÔN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN**

**Môn Toán XSTK (MATH2003- 3 tín chỉ)**

**Phần lí thuyết- học từ tuần 1-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
|  | Lớp 1 | 2 | 71 | 2,4,6 | 7 – 11 h |  | 401 |
|  | Lớp 2 | 2 | 70 | 3,5,6 | 13h30-17h30 |  | **312** |
|  | Lớp 3 | 2 | 70 | 2,4  5 | 13h30-17h30  7 – 11 h |  | **312** |

**Phần thực hành (học từ tuần 3-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **SS** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **P. TH** |
|  | Tổ | 1 | 35 | 2,4,6 | 7 – 11 h |  | 4-khu B |
|  | Tổ 2 | 1 | 35 | 2,4,6 | 7 – 11 h |  | 5-khu B |
|  | Tổ 3 | 1 | 35 | 3,5,6 | 13h30-17h30 |  | 4-khu B |
|  | Tổ 4 | 1 | 35 | 3,5,6 | 13h30-17h30 |  | 5-khu B |
|  | Tổ 5 | 1 | 35 | 2,4  5 | 13h30-17h30  7 – 11 h |  | 4-khu B |
|  | Tổ 6 | 1 | 35 | 2,4  5 | 13h30-17h30  7 – 11 h |  | 5-khu B |

**Môn Lý sinh (PHYS1001- 2 tín chỉ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | Lớp 1 | 2 | 120 | 3,5 | 13-17h | ThS Phạm Thị Phương Thanh | 306 |

**Môn Hóa cơ sở (CHEM1001- 2 tín chỉ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | Lớp 1 | 2 | 44 | 3,5 | 7-11h |  | 306 |

***Môn TH- KHCB (1 tín chỉ) (dự kiến)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | Lớp 1 | 2 | 11 | 6 | 7-17.30h |  | PTH |

**Môn Tin học (INT1003-3 tín chỉ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **SS** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **P. TH** |
|  | Lớp 1 | 3 | 35 | 7, CN | Tiết 1-8 |  | 4-khu B |
|  | Lớp 1 | 3 | 35 | 7, CN | Tiết 1-8 |  | 5-khu B |

**MỘT SỐ MÔN KHÁC**

**Môn Sinh học và di truyền (BIOL1001- 2 tín chỉ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | Lớp 1 | 2 | 105 | 2,4 | 7-11h | TS Nguyễn Văn Tăng | 312 |

***Môn Điều dưỡng cơ bản- cấp cứu ban đầu (NUR1103- 2 tín chỉ) (dự kiến)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | LT | 1 | 12 | 2 | 7-11h |  | 310 |
| TH | 1 | 12 | 4,6 | 7-11h |  | PTH |

***Môn Vận động trị liệu 1 (PT2103- 3 tín chỉ) (dự kiến)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | LT | 1 | 12 | 3 | 7-11h |  | 303 |
| TH | 2 | 12 | 3,4,5 | 7-17h30h |  | PTH |

**Môn X Quang xương khớp 1 (RAD2201- 4 tín chỉ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Số**  **TC** | **Sĩ số** | **Thứ** | **Thời gian** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| 1 | LT | 2 | 17 | 7 | 7-17h30 |  | 310 |
| TH | 2 | 17 | 3,4,5,6 | 13h30-17h30 |  | PTH |

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ Y TẾ  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC**  **KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (thi đi và thi lại) - KÌ HÈ- NĂM HỌC 2019-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã HP** | **Tên học phần** | **Số TC** | **Tên lớp TC** | **Số SV** | **Thi đi** | **Thi lại** |
| *1* | *MLT 2203* | *Hóa sinh 1* | *3* | *MLT 2203.1\_LT.1\_TH* |  | *20-21/07/2020* | *3-5/8/2020* |
| *2* | *NUR 1103* | *Điều dưỡng cơ bản - cấp cứu ban đầu* | *2* | *NUR 1103.1\_LT.1\_TH* |  | *20-21/07/2020* | *3-5/8/2020* |
| *3* | *MLT 3205* | *Tế bào - Mô bệnh học* | *4* | *MLT 3205.1\_LT.1\_TH* |  | *20-21/07/2020* | *3-5/8/2020* |
| *4* | *PBCP 1001* | *Thực hành tổng hợp (KHCB)* | *1* | *PBCP 1001.1\_LT* |  | *20-21/07/2020* | *3-5/8/2020* |
| *5* | *PT 2103* | *Vận động trị liệu 1* | *3* | *PT 2103.1\_LT.1\_TH* |  | *20-21/07/2020* | *3-5/8/2020* |
| *6* | *RAD 2201* | *XQuang xương khớp 1* | *4* | *RAD 2201- học lại.\_TH* |  | *20-21/07/2020* | *3-5/8/2020* |
| *7* |  | *Xác suất – thống kê y học- TH* |  | *Thực hành* |  | *20-24/07/2020* | *3-5/8/2020* |
| 8 | SOC 1105 | Kỹ năng mềm | 3 | SOC 1105.1\_LT | 15 | 21/07/2020 | 04/08/2020 |
| 9 | BIOL 1103 | Sinh lý bệnh - Miễn dịch | 2 | BIOL 1103.1,2\_LT | 234 | 22/07/2020 | 05/08/2020 |
| 10 | MLT 2101 | Bệnh học Nội - Ngoại khoa | 2 | MLT 2101.1\_LT | 53 | 22/07/2020 | 05/08/2020 |
| 11 | CHEM 1001 | Hóa học | 2 | CHEM 1001.1\_LT | 44 | 23/07/2020 | 06/08/2020 |
| 12 | MLT 1102 | Hoá sinh | 2 | MLT 1102.1,2\_LT | 222 | 23/07/2020 | 06/08/2020 |
| 13 | MLT 2203 | Hóa sinh 1 | 3 | MLT 2203.1\_LT | 22 | 23/07/2020 | 06/08/2020 |
| 14 | SOC 3101 | Phương pháp nghiên cứu khoa học I | 2 | SOC 3101.1\_LT | 106 | 23/07/2020 | 06/08/2020 |
| 15 | BIOL 1001 | Sinh học và di truyền | 2 | BIOL 1001.1\_LT | 101 | 24/07/2020 | 07/08/2020 |
| 16 | PHYS 1001 | Vật lý và Lý sinh | 2 | PHYS 1001.1\_LT | 63 | 24/07/2020 | 07/08/2020 |
| 17 | NUR 1103 | Điều dưỡng cơ bản - cấp cứu ban đầu | 2 | NUR 1103.1\_LT | 9 | 24/07/2020 | 07/08/2020 |
| 18 | NUR 2202 | CSSK người lớn bệnh Nội khoa - Hồi sức cấp cứu | 5 | NUR 2202.1\_LT | 33 | 27/07/2020 | 10/08/2020 |
| 19 | NUR 2209 | CSSK phụ nữ, bà mẹ - Chăm sóc sức khỏe trẻ em | 4 | NUR 2209.1\_LT | 40 | 27/07/2020 | 10/08/2020 |
| 20 | POL 3001 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | 3 | POL 3001.1,2,3\_LT | 273 | 28/07/2020 | 11/08/2020 |
| 21 | POL 1005 | Triết học Mác lê nin | 3 | POL 1005.1\_LT | 130 | 28/07/2020 | 11/08/2020 |
| 22 | POL 2001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | POL 2001.1\_LT | 88 | 28/07/2020 | 11/08/2020 |
| 23 | SOC 2105 | Tổ chức y tế - CTYTQG - Giáo dục sức khoẻ | 2 | SOC 2105.1\_LT | 108 | 29/07/2020 | 12/08/2020 |
| 24 | SOC 2103 | Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm | 2 | SOC 2103.1\_LT | 18 | 29/07/2020 | 12/08/2020 |
| 25 | MEDI 3205 | Nội bệnh Lý | 6 | MEDI 3205- YDK.1\_LT | 47 | 29/07/2020 | 12/08/2020 |
| 26 | MLT 1101 | Vi sinh - Ký sinh trùng | 2 | MLT 1101.1\_LT | 69 | 29/07/2020 | 12/08/2020 |
| 27 | ENG 1001 | English 1 | 4 | ENG 1001.1,2,3\_LT | 131 | 30/07/2020 | 13/08/2020 |
| 28 | ENG 1002 | English 2 | 4 | ENG 1002.1,2,3\_LT | 124 | 30/07/2020 | 13/08/2020 |
| 29 | ENG 1003 | English 3 | 4 | ENG 1003.1,2\_LT | 88 | 30/07/2020 | 13/08/2020 |
| 30 | ENG 1004 | English 4 | 4 | ENG 1004.1,2,3\_LT | 120 | 30/07/2020 | 13/08/2020 |
| 31 | MLT 3205 | Tế bào - Mô bệnh học | 4 | MLT 3205.1\_LT | 45 | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
| 32 | PT 2103 | Vận động trị liệu 1 | 3 | PT 2103.1\_LT | 9 | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
| 33 | RAD 2201 | XQuang xương khớp 1 | 4 | RAD 2201- học lại.1\_LT | 18 | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
| 34 | INT 1003 | Tin học | 3 | INT 1003.1,2\_LT | 70 | 02/08/2020 | 16/08/2020 |
| 35 | MATH 2003 | Xác suất – thống kê y học | 3 | MATH 2003.1,2,3\_LT | 210 | 03/08/2020 | 17/08/2020 |
| 36 | POL 1001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin | 5 | POL 1001.1\_LT | 77 | 05/08/2020 | 19/08/2020 |

**Ghi chú:**

* Thời gian cụ thể, giảng đường thi, số báo danhphòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo sẽ thông báo vào chiều thứ 6 hàng tuần trước tuần thi.
* Yêu cầu sinh viên khi đi thi mang theo thẻ sinh viên

**Hải Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HIỆU TRƯỞNG** | **TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO**  ***TS Lê Đức Thuận*** | |
|  | |  |