|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | TRƯỜNG CAO ĐẲNG HUẾ‎  **HỘI ĐỒNG THI CHUẨN ĐẦU RA** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** | | |
| **LỊCH THI‎** Đánh giá năng lực tiếng Anh, tiếng Pháptheo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ Năm học 2024-2025   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **TT** | **Ngày thi‎** | **Tên học phần** | **Số**  **SV** | **Phòng thi** | **Giờ**  **thi** | **Hình thức thi** | |  | 30/11/2024 | Tiếng Anh A2 | 23 | B2.06 | 07:30 | Trắc nghiệm | |  | 30/11/2024 | Tiếng Anh A2 | 23 | B3.08 | 07:30 | Trắc nghiệm | |  | 30/11/2024 | Tiếng Anh A2 | 23 | B2.06 | 09:30 | Vấn đáp | |  | 30/11/2024 | Tiếng Anh A2 | 23 | B3.08 | 09:30 | Vấn đáp | |  | 30/11/2024 | Tiếng Anh B2 | 6 | B3.09 | 07:30 | Trắc nghiệm | |  | 30/11/2024 | Tiếng Anh B2 | 6 | B3.09 | 09:30 | Vấn đáp | |  | 01/12/2024 | Tiếng Pháp A2 | 6 | B2.06 | 07:30 | Trắc nghiệm | |  | 01/12/2024 | Tiếng Pháp A2 | 6 | B2.06 | 09:30 | Vấn đáp | | |
| ***Ghi chú:*** *Thí sinh dự thi có mặt trước giờ thi 15 phút.* | |
|  | *TT Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2024*  **TM. HỘI ĐỒNG THI CHUẨN ĐẦU RA**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**  **Ngô Sĩ Các** | |