# TRƯỜNG CAO ĐẲNG HUẾ

**HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC MH/MĐ/HP**

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN, HỌC PHẦN - KỲ THI CHÍNH

 HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2024 - 2025

# Đợt 2 - Dành cho khối lớp K48 Trung cấp chính quy Địa điểm thi: 82 Hùng Vương

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngày thi** | **Giờ thi** | **Tên MH/MĐ/HP** | **Mã MH/MĐ/HP** | **Lớp** | **Phòng thi** | **Số lượng** | **Hình thức thi** |
| 1 | 30/12/2024 | 7h30-8h15 | Giáo dục chính trị | 510012 | T48CBMAA | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 24 | Trắc nghiệm |
| 2 | 30/12/2024 | 8h30-9h15 | Giáo dục chính trị | 510012 | T48CBMAA | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 23 | Trắc nghiệm |
| 3 | 30/12/2024 | 9h30-10h15 | Giáo dục chính trị | 510012 | T48DICNA | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 25 | Trắc nghiệm |
| 4 | 30/12/2024 | 7h30-09h00 | Mạch điện | 51DICN1023 | T48DICNA | Phòng A4.19 | 25 | Trắc nghiệm |
| 5 | 30/12/2024 | 9h30-11h00 | An toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp | 51SCOT1032 | T48SCOTA | Phòng A4.20 | 30 | Tự luận |
| 6 | 30/12/2024 | 7h30-09h00 | Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật | 51SCOT1022 | T48SCOTA | Phòng A4.20 | 30 | Trắc nghiệm |
| 7 | 30/12/2024 | 9h30-11h00 | An toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp | 51SCOT1032 | T48SCOTB | Phòng B4.12 | 31 | Tự luận |
| 8 | 30/12/2024 | 7h30-09h00 | Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật | 51SCOT1022 | T48SCOTB | Phòng B4.12 | 31 | Trắc nghiệm |
| 9 | 31/12/2024 | 7h30-09h00 | Tiếng Anh 1 | 510061 | T48CBMAA | Phòng A4.19 | 24 | Trắc nghiệm |
| 10 | 31/12/2024 | 9h30-11h00 | Tiếng Anh 1 | 510061 | T48CBMAA | Phòng A4.19 | 24 | Vấn đáp |
| 11 | 31/12/2024 | 7h30-09h00 | Tiếng Anh 1 | 510061 | T48CBMAA | Phòng B4.13 | 23 | Trắc nghiệm |
| 12 | 31/12/2024 | 9h30-11h00 | Tiếng Anh 1 | 510061 | T48CBMAA | Phòng B4.13 | 23 | Vấn đáp |
| 13 | 31/12/2024 | 7h30-09h00 | Tiếng Anh 1 | 510061 | T48DICNA | Phòng A4.20 | 25 | Trắc nghiệm |
| 14 | 31/12/2024 | 9h30-11h00 | Tiếng Anh 1 | 510061 | T48DICNA | Phòng A4.20 | 25 | Vấn đáp |
| 15 | 02/01/2025 | 7h30-11h30 | Vật liệu điện và khí cụ điện | 51DICN1053 | T48DICNA | HV.PT302 (Thựchành Điện) | 13 | Thực hành |
| 16 | 03/01/2025 | 7h30-09h00 | Thực hành chế biến món ăn Việt Nam | 51CBMA4014 | T48CBMAA | HV.PT305 (Thựchành chế biến món ăn) | 24 | Thực hành |
| 17 | 03/01/2025 | 9h30-11h00 | Thực hành chế biến món ăn Việt Nam | 51CBMA4014 | T48CBMAA | HV.PT305 (Thựchành chế biến món ăn) | 23 | Thực hành |
| 18 | 03/01/2025 | 7h30-11h30 | Vật liệu điện và khí cụ điện | 51DICN1053 | T48DICNA | HV.PT302 (Thựchành Điện) | 12 | Thực hành |
| 19 | 03/01/2025 | 7h30-8h15 | Pháp luật | 510021 | T48SCOTA | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 15 | Trắc nghiệm |
| 20 | 03/01/2025 | 8h30-9h15 | Pháp luật | 510021 | T48SCOTA | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 15 | Trắc nghiệm |
| 21 | 03/01/2025 | 9h30-10h15 | Pháp luật | 510021 | T48SCOTB | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 16 | Trắc nghiệm |
| 22 | 03/01/2025 | 10h30-11h15 | Pháp luật | 510021 | T48SCOTB | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 15 | Trắc nghiệm |
| 23 | 06/01/2025 | 7h30-09h00 | Tin học | 510052 | T48CBMAA | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 24 | Thực hành |
| 24 | 06/01/2025 | 9h30-11h00 | Tin học | 510052 | T48CBMAA | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 23 | Thực hành |
| 25 | 06/01/2025 | 7h30-11h30 | Đo lường điện và thiết bị đo | 51DICN1042 | T48DICNA | HV.PT302 (Thựchành Điện) | 13 | Thực hành |
| 26 | 06/01/2025 | 9h30-11h00 | Kỹ thuật chung về ô tô | 51SCOT2023 | T48SCOTA | Phòng A4.19 | 30 | Trắc nghiệm |
| 27 | 06/01/2025 | 7h30-09h00 | Vẽ kỹ thuật | 511013 | T48SCOTA | Phòng A4.19 | 30 | Thực hành |
| 28 | 06/01/2025 | 9h30-11h00 | Kỹ thuật chung về ô tô | 51SCOT2023 | T48SCOTB | Phòng A4.20 | 31 | Trắc nghiệm |
| 29 | 06/01/2025 | 7h30-09h00 | Vẽ kỹ thuật | 511013 | T48SCOTB | Phòng A4.20 | 31 | Thực hành |
| 30 | 07/01/2025 | 7h30-11h30 | Đo lường điện và thiết bị đo | 51DICN1042 | T48DICNA | HV.PT302 (Thựchành Điện) | 12 | Thực hành |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngày thi** | **Giờ thi** | **Tên MH/MĐ/HP** | **Mã MH/MĐ/HP** | **Lớp** | **Phòng thi** | **Số lượng** | **Hình thức thi** |
| 31 | 07/01/2025 | 7h30-09h00 | Tin học | 510052 | T48SCOTA | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 15 | Thực hành |
| 32 | 07/01/2025 | 9h30-11h00 | Tin học | 510052 | T48SCOTA | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 15 | Thực hành |
| 33 | 08/01/2025 | 7h30-09h00 | Lý thuyết kỹ thuật chế biến món ăn | 51CBMA2033 | T48CBMAA | Phòng A4.19 | 24 | Trắc nghiệm |
| 34 | 08/01/2025 | 7h30-09h00 | Lý thuyết kỹ thuật chế biến món ăn | 51CBMA2033 | T48CBMAA | Phòng A4.20 | 23 | Trắc nghiệm |
| 35 | 08/01/2025 | 7h30-11h30 | Kỹ thuật lắp đặt điện | 51DICN2012 | T48DICNA | HV.PT303 (Thựchành Điện) | 13 | Thực hành |
| 36 | 08/01/2025 | 7h30-09h00 | Tin học | 510052 | T48SCOTB | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 16 | Thực hành |
| 37 | 08/01/2025 | 9h30-11h00 | Tin học | 510052 | T48SCOTB | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 15 | Thực hành |
| 38 | 09/01/2025 | 7h30-11h30 | Kỹ thuật lắp đặt điện | 51DICN2012 | T48DICNA | HV.PT303 (Thựchành Điện) | 12 | Thực hành |
| 39 | 10/01/2025 | 7h30-09h00 | Tin học | 510052 | T48DICNA | Phòng TH Máy Tính K1.01 | 25 | Thực hành |

**Ghi chú:** Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút

**Nơi nhận:**

- Các khoa, phòng, trung tâm liên quan; - Hội đồng thi;

- Các lớp liên quan;

- Website Trường

*Thừa Thiên Huế*, *ngày 19 tháng 12 năm 2024*

**TM.HỘI ĐỒNG THI KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH**

 **(đã ký)**

 **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

 **NGÔ SĨ CÁC**