|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 22 tháng 07 năm 2024* |

**THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I**

**NĂM HỌC: 2024 – 2025**

* **Ngành:** Áp dụng cho tất cả các ngành
* **Áp dụng từ: 16/09/2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRUNG CẤP KHÓA 2023-2024 (KHÓA 23)** | | | | | | | | | | |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Giảng viên** | **Lớp HP** | **Số tiết/ tuần** | **Thứ** | **Tiết BĐ-KT** | **Sĩ số** | | **Ghi chú** |
| **Từ** | **Đến** |  |
| 1 | DCT400390 | Ngữ văn 2 | Phạm Thị Loan | DCT40039001 | 10 | 5,7 | 7-11 | 30 | 70 | O1+O2+KT |
| 2 | DCT400390 | Ngữ văn 2 | Phạm Thị Loan | DCT40039002 | 9 | 2,4,6 | 13-15 | 30 | 70 | DN+DD |
| 3 | DCT400420 | Toán 2 | Trần Trung Hậu | DCT40042001 | 10 | 7,cn | 1-5 | 30 | 70 | O1+O2+KT |
| 4 | DCT400420 | Toán 2 | Trần Trung Hậu | DCT40042002 | 9 | 3,5,7 | 13-15 | 30 | 70 | DN+DD |
| 5 | DCT400480 | Lịch sử 2 | Lê Văn Trọng | DCT40048001 | 5 | 5 | 1-5 | 30 | 70 | O1+O2+KT |
| 6 | DCT400480 | Lịch sử 2 | Lê Văn Trọng | DCT40048002 | 5 | 7 | 7-11 | 30 | 70 | DN+DD |
| 7 | DCT400510 | Địa lý 2 | Nguyễn Việt Hương | DCT40051001 | 5 | 2 | 1-5 | 30 | 70 | DN |
| 8 | DCT400450 | Vật lý 2 | Phạm Đình Khải | DCT40045001 | 5 | 6 | 1-5 | 30 | 70 | O1+O2+DD |
| TRUNG CẤP KHÓA 2024-2025 (KHÓA 24) | | | | | | | | | | |
| 9 | DCT400380 | Ngữ văn1 | Nguyễn Phục Hưng | DCT40038001 | 9 | 2,4,7 | 13-15 | 30 | 70 | DN+QS+CK |
| 10 | DCT400380 | Ngữ văn 1 | Hà thị Thùy Linh | DCT40038002 | 10 | 7,cn | T7:7-11  Cn:1-5 | 30 | 70 | O+KT |
| 11 | DCT400410 | Toán 1 | Vũ Thị Lệ Thủy | DCT40041001 | 9 | 3,5,6 | 13-15 | 30 | 70 | DN+QS+CK |
| 12 | DCT400410 | Toán 1 | Vũ Thị Lệ Thủy | DCT40041002 | 10 | 7,CN | T7:1-5  CN:7-11 | 30 | 70 | O+KT |
| 13 | DCT400470 | Lịch sử 1 | Lê Văn Trọng | DCT40047001 | 5 | 6 | 1-5 | 30 | 70 | DN+QS+CK |
| 14 | DCT400470 | Lịch sử 1 | Lê Văn Trọng | DCT40047002 | 5 | 6 | 7-11 | 30 | 70 | O+KT |
| 15 | DCT400500 | Địa lý 1 | Nguyễn VIệt Hương | DCT40050001 | 5 | 5 | 1-5 | 30 | 70 | O+KT |
| 16 | DCT400440 | Vật lý 1 | Phạm Đình Khải | DCT40044001 | 5 | 3 | 1-5 | 30 | 70 | QS+CK,DD |
| 17 | DCT400440 | Vật lý 1 | Phạm Đình Khải | DCT40044002 | 5 | 3 | 7-11 | 30 | 70 | O |
| 18 | DCT400520 | Địa lý 3 | Nguyễn VIệt Hương | DCT40052001 | 5 | 7 | 1-5 | 30 | 70 | DN |

*(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**