TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 Số: 10 /CNTĐ-KCB *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2 năm 2022*

 *Về việc phản hồi hủy lớp học phần HK2 NH: 2021-2022*

 *Kính gửi:* - **Trưởng phòng Quản lý - Đào tạo.**

Sau khi rà soát sĩ số các lớp học phần thuộc Khoa Khoa học cơ bản tổ chức giảng dạy trong học kỳ 2 – năm học 2021 - 2022, Khoa KHCB đề nghị không hủy (giữ lại) các lớp học phần sau:

1. **Trình độ Cao đẳng:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÊN HỌC PHẦN**  | **MÃ LỚP HP**  | **ĐK** | **THỜI KHÓA BIỂU**  | **TÊN GIÁO VIÊN**  | **GHI CHÚ** |
| Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 | 21211DCC10009201 | 01 | Thứ Sáu (7-11) Phòng H1 | **Thầy Ngô Văn Quang** | ***Học ghép lớp*** DCC100290**03** |
| Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 | 21211DCC10009301 | 01 | Thứ Tư (1-5) Phòng H1 |  Thầy Lâm Văn Vũ | Học ghép trả nợ môn |
| Giáo dục chính trị | 21211DCC10028009 | 21 | Thứ Ba (7-11) Phòng H3 |  Cô Trần Thị Kim Oanh | Giữ để sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô khóa 2021 tiếp tục đăng ký đợt 2 (28/2-3/3/2022) và nêu đủ sĩ số sẽ giảng dạy vào ngày 07/3/2022 theo TB số 23/TB-CNTĐ-QLĐT của P. QLĐT |
| Giáo dục chính trị | 21211DCC10028012 | 32 | Thứ Hai (1-5) Phòng H4 |  Cô Nguyễn Thị Chuẩn |
| Giáo dục chính trị | 21211DCC10028013 | 18 | Thứ Hai (7-11) Phòng H3 |  Cô Nguyễn Thị Chuẩn |
| Giáo dục chính trị | 21211DCC10028014 | 19 | Thứ Sáu (1-5) Phòng H3 |  Cô Nguyễn Thị Chuẩn |
| Giáo dục chính trị | 21211DCC10028015 | 14 | Thứ Sáu (7-11) Phòng H3 |  Cô Nguyễn Thị Chuẩn |
| Giáo dục chính trị | 21211DCC10028016 | 21 | Thứ Tư (7-11) Phòng H3 |  Thầy Hoàng Hải Đông |
| Giáo dục chính trị | 21211DCC10028017 | 13 | Thứ Ba (1-5) Phòng H1 |  Thầy Hoàng Hải Đông |
| Giáo dục chính trị | 21211DCC10028019 | 32 | Thứ Hai (7-11) Phòng H4 |  Thầy Hoàng Hải Đông |
| Giáo dục chính trị | 21211DCC10028020 | 19 | Thứ Ba (7-11) Phòng H1 |  Cô Trần Dương Phương Anh |
| Giáo dục chính trị | 21211DCC10028021 | 5 | Thứ Hai (1-5) Phòng H3 |  Thầy Tô Thanh My |

1. **Trình độ Trung cấp:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÊN HỌC PHẦN**  | **MÃ LỚP HP**  | **ĐK** | **THỜI KHÓA BIỂU**  | **TÊN GIÁO VIÊN**  | **GHI CHÚ** |
| Ngữ văn 3 | 21221DCT40016001 | 25 | Chủ Nhật (7-11) Phòng A102 |  Thầy Võ Thanh Dũ |  |
| Toán 3 | 21221DCT40020001 | 25 | Thứ Hai (13-15) Phòng A102; Thứ Tư (13-15) Phòng A102; Thứ Sáu (13-15) Phòng A102 |  Thầy Trần Trung Hậu |  |
| Vật lý 3 | 21221DCT40024001 | 21 | Thứ Bảy (1-5) Phòng A102 |  Thầy Phạm Đình Khải |  |
| Lịch sử 3 | 21221DCT40032001 | 12 | Thứ Ba (1-3) Phòng A102 |  Thầy Lê Văn Trọng | Chỉ có sv khoa Du lịch học |
| Địa lý 3 | 21221DCT40035001 | 12 | Thứ Năm (7-9) Phòng A104 |  Cô Nguyễn Việt Hương |

Trân trọng./.

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỞNG PHÒNG QLĐT** | **PHÓ TRƯỞNG KHOA** |
|  |  **(Đã ký)** |
|  |  **Đinh Thị Bắc** |

**Nơi nhận**

1. Như trên;
2. Lưu.