 **LỊCH KHÁM SỨC KHỎE KHÓA 69**

*(Kèm theo Thông báo số 157/TB-YT ngày 28 tháng 9 năm 2024)*

**Thời Khóa Biểu**

Học Kỳ 1 - Năm Học 24-25

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 12/08/24 (Tuần 1)

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.

Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

**Môn Học: Khám sức khỏe cho SV (KSK)**

Trang 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBGD | Tên CBGD | Mã MH | Nhóm | TH | Tổ | NL | Tên môn học | Số | DVHT | Lớp | Sĩ số  SV | Thứ | Tiết S|Tiết C|Tiết T | Phòng | Tuần Học 1234567890123456789012 |
| **Môn Học Đã Xếp Thời Khóa Biểu** | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | KSK | 08 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 43 ... | 360 | 2 | 12345|-----|--- | TRAM YTE | 9 |
|  |  | KSK | 10 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 55 ... | 360 | 2 | -----|67890|--- | TRAM YTE | 9 |
|  |  | KSK | 14 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 79 ... | 360 | 3 | 12345|-----|--- | TRAM YTE | 9 |
|  |  | KSK | 16 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 91 ... | 360 | 3 | 12345|-----|--- | TRAM YTE | 8 |
|  |  | KSK | 12 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 67 ... | 360 | 3 | -----|67890|--- | TRAM YTE | 9 |
|  |  | KSK | 15 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 85 ... | 360 | 3 | -----|67890|--- | TRAM YTE | 8 |
|  |  | KSK | 18 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 106 ... | 360 | 4 | 12345|-----|--- | TRAM YTE | 8 |
|  |  | KSK | 20 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 120 ... | 360 | 4 | 12345|-----|--- | TRAM YTE | 9 |
|  |  | KSK | 09 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 49 ... | 360 | 4 | -----|67890|--- | TRAM YTE | 9 |
|  |  | KSK | 17 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 100 ... | 360 | 4 | -----|67890|--- | TRAM YTE | 8 |
|  |  | KSK | 03 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 13 ... | 360 | 5 | 12345|-----|--- | TRAM YTE | 8 |
|  |  | KSK | 19 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 109 ... | 360 | 5 | 12345|-----|--- | TRAM YTE | 9 |
|  |  | KSK | 05 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 25 ... | 360 | 5 | -----|67890|--- | TRAM YTE | 8 |
|  |  | KSK | 07 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 37 ... | 360 | 5 | -----|67890|--- | TRAM YTE | 9 |
|  |  | KSK | 13 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 73 ... | 360 | 6 | 12345|-----|--- | TRAM YTE | 8 |
|  |  | KSK | 02 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 7 ... | 360 | 6 | -----|67890|--- | TRAM YTE | 8 |
|  |  | KSK | 06 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 31 ... | 360 | 7 | 12345|-----|--- | TRAM YTE | 8 |
|  |  | KSK | 01 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 1 ... | 360 | 7 | -----|67890|--- | TRAM YTE | 8 |
|  |  | KSK | 11 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 61 ... | 360 | 8 | 12345|-----|--- | TRAM YTE | 8 |
|  |  | KSK | 04 |  |  |  | Khám sức khỏe cho SV | 5 |  | NHOM 19 ... | 360 | 8 | -----|67890|--- | TRAM YTE | 8 |

Hà Nội, Ngày 28 tháng 09 năm 2024

Người lập biểu