|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI | **THỜI KHOÁ BIỂU** |
| **PHÒNG ĐÀO TẠO** | ***Học kỳ I - Năm học 2011 - 2012 -   Cao đẳng khóa 2*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ngày  Lớp | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | | **THỨ TƯ** | | | **THỨ NĂM** | | | **THỨ SÁU** | | | **THỨ BẢY** | | | **CHỦ NHẬT** | | |
| **SÁNG** | **D1K2** |  | |  | | Se NLCB | | TT VLý | TT VLý | |  |  | | |  | | TT Tin |  | | |
| Se NLCB | | TT VLý | TT VLý | |  |  | | TT Tin |
| Se NLCB | | TT VLý | TT VLý | |  |  | | TT Tin |
| **D2K2** | Vật lý ĐC  (2,3,4,5)  GĐ 3 | | Tin học (2,3)  Hóa đại cương (4,5,6)  GĐ 14 | | Toán TKYD (2,3)  Ngoại ngữ (4,5,6)  GĐ 14 | | |  | | | Nguyên lý CBML 1 (2,3,4)  Sinh học (5,6)  GĐ 3 | | |  | | |  | | |
| **D3K2** | Se NLCB | TT VLý | Vật lý ĐC  (2,3,4,5)  GĐ 15 | |  | | |  | Se NLCB | | TT VLý | TT Tin\* | |  | | | TT HĐC | |  |
| Se NLCB | TT VLý |  | Se NLCB | | TT VLý | TT Tin\* | | TT HĐC | |  |
| Se NLCB | TT VLý |  | Se NLCB | | TT VLý | TT Tin\* | | TT HĐC | |  |
| **CHIỀU** | **D1K2** | Ngoại ngữ (2,3,4)  Toán TKYD (5,6)  GĐ 8 | | TT Tin 2 | Se NLCB | Vật lý ĐC  (2,3,4,5)  GĐ 6 | | | Nguyên lý CBML 1 (2,3,4)  Sinh học (5,6)  GĐ 8 | | | Tin học (2,3)  Hóa đại cương (4,5,6)  GĐ 9 | | | TT HĐC1 | TT HĐC2 | |  | | |
| TT Tin 2 | Se NLCB | TT HĐC1 | TT HĐC2 | |
| TT Tin 2 | Se NLCB | TT HĐC1 | TT HĐC2 | |
| **D2K2** | TT HĐC2 | TT VLý |  | | TT Tin 2 | Se NLCB | | Se NLCB | TT Tin 2 | | TT VLý | |  |  | | |  | TT HĐC | |
| TT HĐC2 | TT VLý | TT Tin 2 | Se NLCB | | Se NLCB | TT Tin 2 | | TT VLý | |  |  | TT HĐC | |
| TT HĐC2 | TT VLý | TT Tin 2 | Se NLCB | | Se NLCB | TT Tin 2 | | TT VLý | |  |  | TT HĐC | |
| **D3K2** | Sinh học (2,3) Nguyên lý CBML 1   (4,5,6)  GĐ 15 | |  | | Tin học (2,3)  Hóa đại cương (4,5,6)  GĐ 15 | | | Ngoại ngữ (2,3,4)  Toán TKYD (5,6)  GĐ 15 | | | TT Tin\* | | TT HĐC2 | TT Tin1 | TT Tin2 | |  | | |
| TT Tin\* | | TT HĐC2 | TT Tin1 | TT Tin2 | |
| TT Tin\* | | TT HĐC2 | TT Tin1 | TT Tin2 | |

*Ghi chú:      -*LT bắt đầu từ **03/10/2011;**

Từ 19/12 học Toán TKYD 4 tiết/tuần lớp D1K2 vào CT2, lớp D2K2 vào ST4; lớp D3K2 vào CT5

*-*Seminar Nguyên lý cơ bản CNML (tiết 3;4;5)- Phòng Hội thảo 2 từ 28/11/2011

-         TT Hóa đại cương từ 10/10/2011; TT Vật lý đại cương từ 05/12/2011;

-   TT Tin học từ 17/10/2011;

Tuần từ 19/12/2011, các tổ TT Tin CT3, CT4, CT5 thực tập từ 13h30; lớp D3K2 thực tập Tin theo lịch TT Tin\*

-  Thực tập buổi sáng 1 ca từ 8h00; Thực tập buổi chiều 1 ca từ 13h30

-   Thực tập buổi chiều 2 ca:    Ca 1 (từ 12h15 đến 15h15); Ca 2 (từ 15h20 đến 18h20)

TT Tin1, TTHĐC1 (ca1); TTHĐC2, TT Tin 2 (ca 2)