**LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021**

 **Khóa 68**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Môn thi** | **Ngày thi** | **Có mặt** | **Giờ thi** | **Bộ môn coi thi** | **Phòng thi** |
| PPDH **(C-14+SP-32+K-8)**Tiến hóa **(E-7)** | 19-04-2021 | 7h45 | 8h | 3 CB PPDH3 CB DT-HS | 307, 308, 304 – A2 |
| Di truyền **(C-14+SP-35+K-8)**SLN&ĐV **(E-8)** | 22-04-2021 | 7h45 | 8h | 3 CB SLNĐV3 CB DT-HS | 307, 308, 304 – A2 |
| Bệnh học TV**(SP+E=41,K-9)**Kiểm soát SH **(C-14)** | 23-04-2021 | 7h45 | 8h | 2 CB PPDH2 CB DT-HS | 307, 304 – A2Bệnh học TV E+SP chung đề |
| Miễn dịch **(SP+E-42)**Bệnh học ĐV**(C-14)**Biến đổi KH&PTBV **(K-8)** | 26-04-2021 | 7h45 | 8h | 2 CB SLNĐV2 CB ĐV | 307, 304 – A2Miễn dịch học E+SP chung đề |
| Sinh học PT **(SP-35)**Khoa học đất **(C-14)**Kiểmsoát sinh học **(E-7)**Cơ sở chọn giống **(K-8)** | 27-04-2021 | 7h45 | 8h | 2 CB SL ƯD2 CB DTHS2 CB ĐV | 307, 308, 304 – A2 |
| Mô phôi & SHPT **(E-8)** | 28-04-2021 | 7h45 | 8h | 2 CB DT-HS | 308 – A2 |
| PPNCKHGD (SP-29+C-14)PPNCKHSH (K-8)Di truyền QT ( E-7 ) | 29-04-2021 | 7h45 | 8h | 3 CB SLƯD3 CB ĐV | 307, 308, 304 – A2 |

**LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021**

 **Khóa 69**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Môn thi** | **Ngày thi** | **Có mặt** | **Giờ thi** | **Bộ môn coi thi** | **Phòng thi** |
| Lý luận dạy học Sinh học**(SP-39, C-14)** | 19-04-2021 | 9h45 | 10h | 4 CB PPDH | 307, 308 – A2 |
| Cơ sở hóa học trong KHSS(K69+70 chung đề) | 22-04-2021 | 9h45 | 10h | 4 CB SLNĐV4 CB SLƯD | **306(A-37),307(A-40),****304(A-24),308 (C14)** |
| Sinh thái học **(SP-38,C-14)** | 23-04-2021 | 9h45 | 10h | 2 CB ĐV2 CB TV | 307, 308 – A2 |
| Cơ sở vật lý trong KHSS(K69+70 chung đề) | 26-04-2021 | 9h45 | 10h | 5 CB SLƯD5 CB DT-HS | **104(24),307(41),304(24)****308(14) 309(12) – A2** |
| Hóa sinh & Tế bào **(SP-38, C-14)** | 26-04-2021 | 9h45 | 10h | 4 CB DT-HS | 307, 308 – A2 |

**LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021**

 **Khóa 70**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Môn thi** | **Ngày thi** | **Có mặt** | **Giờ thi** | **Bộ môn coi thi** | **Phòng thi** |
| Tiếng Anh 3 | 23-04-2021 |  | 9h |  | 304-A2 |
| Tiếng Anh 4 | 23-04-2021 |  | 7h30 |  | 304-A2 |

**PHÂN CÔNG GIÁM SÁT THI HỌC KỲ I**

**NĂM HỌC 2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Môn thi** | **Ngày thi** | **Có mặt** | **Giờ thi** | **Bộ môn** | **Phòng thi** |
| Tiến hóaLý sinh  | 28/12/20 | 7h45 | 8h | 1 CB DT-HS | 303,304,308 – A2 |
| Dinh dưỡng TE | 29/12/20 | 7h45 | 8h | 1 CB SLƯD | 303 - A2 |
| Hóa sinh thực phẩm và chế biến | 31/12/20 | 7h45 | 8h | 1 SLN&ĐV | 303 - A2 |
| Ứng dụng tiến bộ sinh học | 04/01/21 | 7h45 | 8h | 1 CB CNSH-VS | 303,304,308 – A2 |
| Thực hành tại trường SP |  |  | 9h30 đến 17h |  |  |
| Vi sinh vật gây hại TV | 06/01/21 | 7h45 | 8h | 1 CB TV  | 303 - A2 |
| Công nghệ sinh họcE 10, SP 40, C 13,K 10 | 08/01/21 | 7h45 | 8h | 1 CB ĐV | 303,304,308 – A2 |

 **KHÓA 68**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Môn thi** | **Ngày thi** | **Có mặt** | **Giờ thi** | **Bộ môn** | **Phòng thi** |
| Giải phẫu ngườiTiếng Anh CN (SP,C,K) | 28/12/20 | 9h45 | 10h | 1 CB LL&PPDH | 303,304,308 – A2 |
| Phương pháp NCKHLý luận dạy học (SP,C,K) | 29/12/20 | 9h45 | 10h | 1 CB DT-HS | 303,304,308 – A2 |
| Giáo dục dân sốCơ sở SLTV (SP,C,K) | 31/12/20 | 9h45 | 10h | 1 CB CNSH-VS | 303,304,308 – A2 |
| Ứng dụng tiến bộ SH | 04/01/20 | 7h45 | 8h |  |  |
| Di truyềnSinh lý người và ĐV(SP,C,K) | 06/01/21 | 9h45 | 10h | 1 CB SLƯD | 303,304,308 – A2 |
| Sinh học phân tử (C+K) | 07/01/21 | 7h45 | 8h | 1 CB ĐV | 303,304,308 – A2 |
| Kiểm tra đánh giá (SP,C,K) | 08/01/21 | 9h45 | 10h | 1 CB TV(Dung) | 303,304,308 – A2 |

**KHÓA 69**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Môn thi** | **Ngày thi** | **Có mặt** | **Giờ thi** | **Bộ môn** | **Phòng thi** |
| Thực vật học | 30/12/20 | 7h45 | 8h | 1 CB ĐV | 303, 308 – A2 |
| Thực hành Thực vật học | 04/01/21 | 7h45 | 8h | 1 CB LL&PPDH | Thi vấn đáp tại BM |
| Động vật học | 05/01/21 | 7h45 | 8h | 1 CB TV (Hà) | 303, 308 – A2 |
| Thực hành Động vật học | 07/01/21 | 7h45 | 8h | 1 CB SLN&ĐV | Thi vấn đáp tại BM |

**PHÂN CÔNG GIÁM SÁT THI HỌC KỲ I**

**NĂM HỌC 2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Môn thi** | **Ngày thi** | **Có mặt** | **Giờ thi** | **Tổ coi thi** | **Phòng thi** |
| Thực vật học | 30/12/20 | 7h30 | 8h | 3 CB ĐV3 CB TV | 303, 308 – A2 |
| Thực hành Thực vật học | 04/01/21 | 7h30 | 8h | BM chia nhóm và báo giờ thi tới Sinh viên | Thi vấn đáp tại BM |
| Động vật học | 05/01/21 | 7h30 | 8h | 3 CB ĐV3 CB TV | 303, 308 – A2 |
| Thực hành Động vật học | 07/01/21 | 7h30 | 8h | BM chia nhóm và báo giờ thi tới Sinh viên | Thi vấn đáp tại BM |