|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC**KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN**  |  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021* |

**THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I**

**NĂM HỌC: 2021 – 2022**

* **Ngành:** Áp dụng cho tất cả các ngành
* **Áp dụng từ: 09/2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Giảng viên** | **Lớp HP** | **Số tiết/ tuần** | **Thứ** | **Tiết BĐ-KT** | **Sĩ số** | **Ghi chú** |
| **Từ** | **Đến** |
| 1 | DCC100290 | GDQP & AN  | Lâm Văn Vũ  | DCC100290**01** | 75 | T4 | 7 => 11  | 35 | 70 | CHIỀU  |
| 2 | DCC100290 | GDQP & AN  | Lâm Văn Vũ  | DCC100290**02** | 75 | T6 | 7 => 11  | 35 | 70 |  CHIỀU  |
| 3 | DCC100290 | GDQP & AN  | Ngô Văn Quang  | DCC10029003 | 75 | T5 | 1 => 5  | 35 | 70 | SÁNG  |
| 4 | DCC100290 | GDQP & AN  | Ngô Văn Quang  | DCC10029004 | 75 | T5 | 7 => 11  | 35 | 70 | CHIỀU  |
| 5 | DCC100290 | GDQP & AN  | Ngô Văn Quang  | DCC10029005 | 75 | T6 | 1 => 5  | 35 | 70 | SÁNG  |
| 6 | DCC100290 | GDQP & AN  | Nguyên Văn Úy  | DCC10029006 | 75 | T3 | 1 => 5  | 35 | 70 | SÁNG  |
| 7 | DCC100290 | GDQP & AN  | Nguyên Văn Úy  | DCC10029007 | 75 | T3 | 7 => 11 | 35 | 70 | CHIỀU  |
| 8 | DCC100290 | GDQP & AN  | Nguyên Văn Úy  | DCC1002908 | 75 | T4 | 1 => 5 | 35 | 70 | SÁNG  |
| 9 | DCC100290 | GDQP & AN  | Huỳnh Vạng Phước  | DCC1002909 | 75 | T5 | 7 => 11 | 35 | 70 |  CHIỀU  |
| 10 | DCC100290 | GDQP & AN  | Nguyên Thanh Hà  | DCC10029010 | 75 | T3 | 1 => 5  | 35 | 70 | SÁNG  |
| 11 | DCC100290 | GDQP & AN  | Nguyên Thanh Hà  | DCC10029011 | 75 | T4 | 1 => 5  | 35 | 70 | SÁNG |
| 12 | DCC100290 | GDQP & AN  | Nguyễn Thanh Hà  | DCC10029012 | 75 | T5 | 1 => 5  | 35 | 70 | SÁNG |
| 13 | DCK100370 | GDQP & AN  | Ngô Văn Quang  | DCK100370**01** | 45 | T4 | 1 => 5  | 35 | 70 | ***LỚP TRUNG CẤP DKTD, DCN*** |
| 14 | DCK100031 | Giáo dục thể chất 1 | Trịnh Quốc Tuấn | DCK100031**01** | 30 | Thứ  |  | 35 | 50 | ***LỚP TRUNG CẤP Ô tô, DKTD*** |
| 15 | DCK100031 | Giáo dục thể chất 1 | Trịnh Quốc Tuấn | DCK100031**02** | 30 | Thứ  |  | 35 | 50 |
| 16 | DCK100032 | Giáo dục thể chất 2 | Mai Thế Duy | DCK100032**01** | 30 | Thứ 2 | 8-9 | 35 | 50 | Sân bóng đá |
| 17 | DCK100032 | Giáo dục thể chất 2 | Mai Thế Duy | DCK100032**02** | 30 | Thứ 2 | 10-11 | 35 | 50 | Sân bóng đá |
| 18 | DCK100032 | Giáo dục thể chất 2 | Bùi Trọng Khôi | DCK100032**03** | 30 | Thứ 6 | 8-9 | 35 | 50 | Sân bóng chuyền |
| 19 | DCK100032 | Giáo dục thể chất 2 | Bùi Trọng Khôi | DCK100032**04** | 30 | Thứ 6 | 10-11 | 35 | 50 | Sân bóng chuyền |
| 20 | DCK100032 | Giáo dục thể chất 2 | Nguyễn Đức Chánh | DCK100032**05** | 30 | Thứ 3 | 1-2 | 35 | 50 | Sân bóng chuyền |
| 21 | DCK100032 | Giáo dục thể chất 2 | Nguyễn Đức Chánh | DCK100032**06** | 30 | Thứ 3 | 4-5 | 35 | 50 | Sân bóng chuyền |
| 22 | DCK100032 | Giáo dục thể chất 2 | Lê Minh | DCK100032**07** | 30 |  Thứ 4 | 8-9 | 35 | 50 | Sân bóng rỗ |
| 23 | DCK100032 | Giáo dục thể chất 2 | Lê Minh | DCK100032**08** | 30 | Thứ 4 | 10-11 | 35 | 50 | Sân bóng rỗ |
| 24 | DCK100032 | Giáo dục thể chất 2 | Trịnh Quốc Tuấn | DCK100032**09** | 30 | Thứ 5 | 1-2 | 35 | 50 | Sân cầu lông |
| 25 | DCK100032 | Giáo dục thể chất 2 | Trịnh Quốc Tuấn | DCK100032**10** | 30 | Thứ 5 | 4-5 | 35 | 50 | Sân cầu lông |
| 26 | DCC100280 | Giáo dục chính trị | Nguyễn Thị Chuẩn | DCC100280**01** | 75 | Thứ 2 | 1 - 5 | 35 | 70 |  |
| 27 | DCC100220 | Pháp luật | Nguyễn Quốc Điền | DCC100220**01** | 30 | Thứ 2 | 7-9 | 35 | 70 |  |
| 28 | DCC100220 | Pháp luật | Nguyễn Quốc Điền | DCC100220**02** | 30 | Thứ 2 | 10-12 | 35 | 70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(Lưu ý: Lớp HP là Mã HP và thứ tự lớp HP. Ví dụ: HP toán cao cấp 1, lớp HP 1 mã lớp HP sẽ là: DCC10108101\_ trong đó, mã HP: DCC101081; thứ tự lớp HP: 01).*

 **HIỆU TRƯỞNG**  **TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA**