## THỜI KHÓA BIỂU LỚP

**Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15**

**Lớp:** TCCNCQ - Điện Công nghiệp và Dân dụng 2014 (T10DC1) - Sĩ Số: 25 - Trung cấp chuyên nghiệp

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ: 01/09/14 (Tuần 1)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mã MH</th>
<th>Nhóm</th>
<th>Tên Môn Học</th>
<th>CBGD</th>
<th>Tên CBGD</th>
<th>Thứ</th>
<th>Tiết Học</th>
<th>Phòng</th>
<th>Thời Gian Học</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>371796</td>
<td>01</td>
<td>Giáo dục thể chất</td>
<td>N001</td>
<td>Lê Kim Ngân</td>
<td>4</td>
<td>12345--------</td>
<td>GDTC2</td>
<td>13/10/14-21/12/14</td>
</tr>
<tr>
<td>361599</td>
<td>01</td>
<td>Pháp luật</td>
<td>A012</td>
<td>Nguyễn Thị Thúy An</td>
<td>5</td>
<td>123--------</td>
<td>B02</td>
<td>13/10/14-21/12/14</td>
</tr>
<tr>
<td>361037</td>
<td>01</td>
<td>Anh văn 1</td>
<td>T018</td>
<td>Nguyễn Thùy Minh Trang</td>
<td>5</td>
<td>456--------</td>
<td>B02</td>
<td>13/10/14-07/12/14</td>
</tr>
<tr>
<td>371796</td>
<td>01</td>
<td>Giáo dục thể chất</td>
<td>N001</td>
<td>Lê Kim Ngân</td>
<td>6</td>
<td>12345--------</td>
<td>GDTC2</td>
<td>08/12/14-21/12/14</td>
</tr>
<tr>
<td>361037</td>
<td>01</td>
<td>Anh văn 1</td>
<td>T018</td>
<td>Nguyễn Thùy Minh Trang</td>
<td>7</td>
<td>123--------</td>
<td>A04</td>
<td>13/10/14-07/12/14</td>
</tr>
<tr>
<td>391400</td>
<td>01</td>
<td>Chính trị</td>
<td>D009</td>
<td>Tống Thị Dung</td>
<td>7</td>
<td>456--------</td>
<td>A04</td>
<td>13/10/14-21/12/14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**GHI CHÚ:**

- Cột "Thứ": thứ ng học trong tuần; tiết học: là tiết học của môn học trong ngày tương ứng,
- Giờ học bắt đầu của tiết 1: 7g00; tiết 4: 9g30, tiết 7: 13g00, tiết 10 (kỷ hiệu ..........0): 15g30, Tiết học 12 (kỷ hiệu ..........2): 18g00,
- Mỗi dấu chấm ở cột tiết học được thể hiện tương ứng với một tiết học,
- Cột "Phòng": giảng đường bới trung uông động của tên môn học. Ký hiệu phòng học tại các cổ số:
  - Cơ số A: A01, A02, PM2A, PM5A, PCDM, PCDPM, PNTCD, PNTCS, PTDVT, PTDVT, PTDNT, PNTND, PNTVT (số 8 đường số 3, cụ xì Lữ Gia, P.15, Q.11),
  - Cơ số B: B01,.., B12, (547/M8 đường Thành Thái, P.14, Q.10),
- Giáo dục thể chất học tại Công viên Lê Thị Riêng (875 đường CMT8, P.15, Q. Tân Bình).

Ngày 08 tháng 10 năm 2014

PHÒNG ĐÀO TẠO
# THỜI KHÓA BIỂU LỚP

**Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15**

## Lớp: TCCNCQ - Kế toán doanh nghiệp 2014 (T10KT1) - Sĩ Số: 10 - Trung cấp chuyên nghiệp

### Ngày Bắt Đầu Học Kỳ: 01/09/14 (Tuần 1)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mã MH</th>
<th>Nhóm</th>
<th>Tên Môn Học</th>
<th>CBGD</th>
<th>Tên CBGD</th>
<th>Thứ</th>
<th>Tiết Học</th>
<th>Phòng</th>
<th>Thời Gian Học</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>371796</td>
<td>01</td>
<td>Giáo dục thể chất</td>
<td>N001</td>
<td>Lê Kim Ngân</td>
<td>12345------</td>
<td>GDTC2</td>
<td>13/10/14-21/12/14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>361559</td>
<td>01</td>
<td>Pháp luật</td>
<td>A012</td>
<td>Nguyễn Thị Thúy An</td>
<td>123--------</td>
<td>B02</td>
<td>13/10/14-21/12/14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>361037</td>
<td>01</td>
<td>Anh văn 1</td>
<td>T018</td>
<td>Nguyễn Thụy Minh Trang</td>
<td>123--------</td>
<td>B02</td>
<td>13/10/14-07/12/14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>371796</td>
<td>01</td>
<td>Giáo dục thể chất</td>
<td>N001</td>
<td>Lê Kim Ngân</td>
<td>12345------</td>
<td>GDTC2</td>
<td>08/12/14-21/12/14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>361037</td>
<td>01</td>
<td>Anh văn 1</td>
<td>T018</td>
<td>Nguyễn Thụy Minh Trang</td>
<td>123--------</td>
<td>A04</td>
<td>13/10/14-07/12/14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>391400</td>
<td>01</td>
<td>Chỉnh trị 1</td>
<td>D009</td>
<td>Tống Thị Dũng</td>
<td>123--------</td>
<td>A04</td>
<td>13/10/14-21/12/14</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### GHI CHÚ:
- Cột "Thứ": thứ ngày học trong tuần; tiết học: là tiết học của môn học trong ngày tương ứng,
- Giờ học bắt đầu của tiết 1: 7g00; tiết 4: 9g30, tiết 7: 13g00, tiết 10 (ký hiệu .........0): 15g30, Tiết học 12 (ký hiệu ...........2): 18g00,
- Mỗi dấu chấm ở cột tiết học được thể hiện tương ứng với một tiết học,
- Cột "Phòng": giảng đường bộ tr矶 tương ứng của tên môn học. Ký hiệu phòng học tại các cơ sở:
  - Cơ sở A: A01, A02, PM2A, PM5A, PCD1, PCD2, PCD3, PCD4, PCD5, PCD6, PCD7, PCD8 (số 8 đường số 3, cụ xá Lũ Gia, P.15, Q.11),
  - Cơ sở B: B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08 (547/M8 đường Thành Thái, P.14, Q.10),
- Giáo dục thể chất học tại Công viên Lê Thị Riêng (875 đường CMT8, P.15, Q.Tân Bình).
# THỜI KHÓA BIỂU LỚP

**Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15**

**Lớp: TCCNCQ - Kinh doanh Xuất nhập khẩu 2014 (T10XNK1) - Sĩ Số: 20 - Trung cấp chuyên nghiệp**

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ: 01/09/14 (Tuần 1)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mã MH</th>
<th>Nhóm</th>
<th>Tên Môn Học CBGD</th>
<th>Tên CBGD</th>
<th>Thứ</th>
<th>Tiết Học</th>
<th>Phòng</th>
<th>Thời Gian Học</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>371976</td>
<td>01</td>
<td>Giáo dục thể chất</td>
<td>N001 Lê Kim Ngân</td>
<td>4</td>
<td>12345--------</td>
<td>GDTC2</td>
<td>13/10/14-21/12/14</td>
</tr>
<tr>
<td>36159</td>
<td>01</td>
<td>Pháp luật</td>
<td>A012 Nguyễn Thị Thúy An</td>
<td>5</td>
<td>123--------</td>
<td>B02</td>
<td>13/10/14-21/12/14</td>
</tr>
<tr>
<td>361037</td>
<td>01</td>
<td>Anh văn 1</td>
<td>T018 Nguyễn Thùy Minh Trang</td>
<td>5</td>
<td>12345------</td>
<td>B02</td>
<td>13/10/14-21/12/14</td>
</tr>
<tr>
<td>371976</td>
<td>01</td>
<td>Giáo dục thể chất</td>
<td>N001 Lê Kim Ngân</td>
<td>6</td>
<td>12345--------</td>
<td>GDTC2</td>
<td>08/12/14-21/12/14</td>
</tr>
<tr>
<td>361037</td>
<td>01</td>
<td>Anh văn 1</td>
<td>T018 Nguyễn Thùy Minh Trang</td>
<td>7</td>
<td>123--------</td>
<td>A04</td>
<td>13/10/14-07/12/14</td>
</tr>
<tr>
<td>391400</td>
<td>01</td>
<td>Chính trị 1</td>
<td>D009 Tổng Thị Dung</td>
<td>7</td>
<td>12345------</td>
<td>A04</td>
<td>13/10/14-21/12/14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**GHI CHÚ:**

- Cột "Thứ": thứ ngày học trong tuần; tiết học: là tiết học của môn học trong ngày tương ứng,
- Giờ học bắt đầu của tiết 1: 7g00; tiết 4: 9g30, tiết 7: 13g00, tiết 10 (kỳ hiệu ..........0): 15g30, Tiết học 12 (kỳ hiệu ............2): 18g00,
- Mỗi dấu chấm ở cột tiết học được thể hiện tương ứng với một tiết học,
- Cột "Phòng": giảng đường bố trí tương ứng của tên môn học. Kỳ hiệu phòng học tại các cột số:
  - Có số A: A01, A02, PM2A, PM5A, PCDM, PCDPM, PTNCD, PTDTS, PDTVT, PTNCT, PTN, PTNVT (số 8 đường số 3, cụm xà Lữ Gia, P.15, Q.11),
  - Có số B: B01, B12, (547/M8 đường Thành Thái, P.14, Q.10),
- Giáo dục thể chất học tại Công viên Lê Thị Riêng (875 đường CMT8, P.15, Q. Tân Bình).