|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ** **KHOA KINH TẾ**  **---------------------** Số: 177 /KT |  **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** **------------------------------------** *Cần Thơ, ngày 3 tháng 5 năm 2018* |

**LỊCH THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018**

**CÁC HỌC PHẦN TỔ CHỨC THI CHUNG**

| **TT** | **Họ tên cán bộ** | **Tên học phần** | **MSHP** | **Ngày thi** | **Giờ thi** | **Phòng** | **Nhóm** | **Sĩ số** | **Hình thức thi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Võ Thị Ánh Nguyệt | Kinh tế vĩ mô 1 | KT102 | 14.5.2018 | 7.30 | 301/DB | 01 | 53 | TL, Thi chung |
|  | Quan Minh Nhựt | Kinh tế vĩ mô 1 | KT102 | 14.5.2018 | 7.30 | 102/DB,103/DB | 02 | 91 | TL, Thi chung |
|  | Quách Dương Tử | Kinh tế vĩ mô 1 | KT102 | 14.5.2018 | 7.30 | 202/DB,203/DB | G01 | 89 | TL, Thi chung |
|  | Quách Dương Tử | Kinh tế vĩ mô 1 | KT102 | 14.5.2018 | 7.30 | 302/DB,303/DB | G02 | 54 | TL, Thi chung |
|  | Lưu Thanh Đức Hải | Marketing Căn bản | KT104 | 14.5.2018 | 9h00 | 102/KT | 02 | 59 | Trắc Nghiệm |
|  | Lưu Thanh Đức Hải | Marketing Căn bản | KT104 | 14.5.2018 | 9h00 | 102/KT | 03 | 51 | Trắc Nghiệm |
|  | Phan Thị Ánh Nguyệt | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 13g30 | 102/KT | D01 | 60 | Tự luận |
|  | Phan Thị Ánh Nguyệt | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 13g30 | 105/CLC STT:1-25106/CLC: STT:26-50107/CLC STT:51-80 | D04 | 80 | Tự luận |
|  | Phan Thị Ánh Nguyệt | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 13g30 | 102/KT | E01 | 60 | Tự luận |
|  | Lê Phước Hương | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 13g30 | 103/KT | D02 | 60 | TL |
|  | Lê Phước Hương | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 13g30 | Hội Trường Khoa | D03 | 63 | TL |
|  | Trần Khánh Dung | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 13g30 | 101/DB | 01 | 67 | Tự luận |
|  | Nguyễn Hồng Thoa | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 15g15 | 103/KT | D12 | 54 | Tự luận |
|  | Nguyễn Hồng Thoa | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 15g15 | Hội Trường Khoa | D13 | 59 | Tự luận |
|  | Hà Mỹ Trang | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 13g30 | 302/DB STT: 1-39303/DB STT:40-78 | D07 | 78 | Tự luận |
|  | Hà Mỹ Trang | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 13g30 | 301/DB | D08 | 63 | Tự luận |
|  | Đàm Thị Phong Ba | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 13g30 | 202/DB:STT: 1-39203/DB STT: 40-78 | B01 | 78 | Tự luận |
|  | Đàm Thị Phong Ba | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 13g30 | 102/DB (STT: 01-38)103/DB (STT: 39-56) | C01 | 56 | Tự luận |
|  | Đàm Thị Phong Ba | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 13g30 | 103/DB(STT:1-21), 104/DB (STT:22-60) | C02 | 60 | Tự luận |
|  | Lê Tín | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 15g15 | 104/DB:STT 1-35202/DB:STT: 36-69 | D10 | 69 | Tự luận |
|  | Trần Quốc Dũng | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 15g15 | 101/DB | E02 | 62 | Tự luận |
|  | Trần Quốc Dũng | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 15g15 | 102/DB (STT: 01-35)103/DB (STT: 36-69) | E04 | 69 | Tự luận |
|  | Nguyễn Tấn Tài | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 15g15 | 102/KT | D11 | 59 | Tự luận |
|  | Nguyễn Tấn Tài | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 15g15 | 105/CLC: STT 1-25106/CLC, STT: 26-50107/CLC: STT: 51-71 | D14 | 71 | Tự luận |
|  | Nguyễn Tấn Tài | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 15g15 | 102/KT | E03 | 56 | Tự luận |
|  | Đặng Thị Ánh Dương | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 15g15 | 301/DB | D09 | 63 | Tự luận |
|  | Đặng Thị Ánh Dương | Nguyên lý kế toán | KT106 | 14.5.2018 | 15g15 | 302/DB STT: 1-38303/DB STT:39-75 | D06 | 75 | Tự luận |
|  | Trần Thụy Ái Đông | Nguyên lý thống kê kinh tế | KT108 | 15.5.2018 | 7h30 | 101/DB,102/DB,103/DB,104/DB,202/DB, 203/DB,204/DB,301/DB,302/DB,303/DB,304/DB | D07, D08, D10, D11, 1 | 441 | TL |
|  | Nguyễn Ngọc Lam | Nguyên lý thống kê kinh tế  | KT108 | 15.5.2018 | 9h00 | 101/DB | D03 | 67 | Tự luận |
|  | Nguyễn Ngọc Lam | Nguyên lý thống kê kinh tế  | KT108 | 15.5.2018 | 9h00 | 102/DB,103/DB | D04 | 74 | Tự luận |
|  | Nguyễn Ngọc Lam | Nguyên lý thống kê kinh tế  | KT108 | 15.5.2018 | 9h00 | 104/DB,201/DB | D06 | 80 | Tự luận |
|  | Nguyễn Ngọc Lam | Nguyên lý thống kê kinh tế  | KT108 | 15.5.2018 | 9h00 | 202/DB,203/DB | D13 | 65 | Tự luận |
|  | Nguyễn Ngọc Lam | Nguyên lý thống kê kinh tế | KT108 | 15.5.2018 | 9h00 | 301/DB | D14 | 63 | Tự luận |
|  | Huỳnh Thị Kim Uyên | Nguyên lý thống kê kinh tế | KT108 | 15.5.2018 | 13h30 | 103/DB,104/DB | B01 | 78 | TL, Thi chung |
|  | Huỳnh Thị Kim Uyên | Nguyên lý thống kê kinh tế | KT108 | 15.5.2018 | 13h30 | 301/DB, 302/DB | C01 | 120 | TL, Thi chung |
|  | Huỳnh Thị Kim Uyên | Nguyên lý thống kê kinh tế | KT108 | 15.5.2018 | 13h30 | 101/DB, 102/DB | D01 | 113 | TL, Thi chung |
|  | Huỳnh Thị Kim Uyên | Nguyên lý thống kê kinh tế | KT108 | 15.5.2018 | 13h30 | 202/DB,203/DB,204/DB | E01 | 103 | TL, Thi chung |
|  | Nguyễn Xuân Thuận | Tài chính tiền tệ | KT111 | 15.5.2018 | 15h00 | 101/DB,102/DB | 01 | 80 | Trắc nghiệm |
|  | Nguyễn Xuân Thuận | Tài chính tiền tệ | KT111 | 15.5.2018 | 15h00 | 103/DB,104/DB | 02 | 80 | Trắc nghiệm |
|  | Nguyễn Văn Ngân | Kinh tế lượng | KT113 | 16.5.2018 | 7h30 | 102/DB,103/DB | 04, 06, 07 | 73 | TN |
|  | Mai Văn Nam | Kinh tế lượng | KT113 | 16.5.2018 | 7h30 | 101/DB | 9 | 50 |  |
|  | Võ Hồng Phượng | PPTD và KNGQVĐ | KT119 | 16.5.2018 | 9h00 | 101/DB,102/DB,103/DB,104/DB | 7-10-11 | 180 | Bán trắc nghiệm |
|  | Lê Tấn Nghiêm | Quản trị dự án | KT201 | 16.5.2018 | 13h30 | 101/DB,102/DB | 1 | 99 | TL |
|  | Huỳnh Nhựt Phương | Hành vi khách hàng | KT429 | 16.5.2018 | 15h00 | 101/DB | 1 | 59 |  |
|  | Huỳnh Nhựt Phương | Hành vi khách hàng | KT429 | 16.5.2018 | 15h00 | 102/DB,103/DB | 2 | 60 |  |
|  | Huỳnh Nhựt Phương | Hành vi khách hàng | KT429 | 16.5.2018 | 15h00 | 202/DB,203/DB | 3 | 61 |  |
|  | Lê Trần Phước Huy | Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 1 | KT370 | 17.5.2018 | 7h30 | 102/DB,103/DB | 01 | 70 | Trắc nghiệm + Tự Luận |
|  | Lê Trần Phước Huy | Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 1 | KT370 | 17.5.2018 | 7h30 | 202/DB,203/DB | 02 | 70 | Trắc nghiệm + Tự Luận |
|  | Lê Trần Phước Huy | Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 1 | KT370 | 17.5.2018 | 7h30 | 204/DB | 03 | 29 | Trắc nghiệm + Tự Luận |
|  | Lê Kim Thanh | Anh văn thương mại 1 | KT425 | 17.5.2018 | 9h00 | 102/KT | 01 | 49 |  |
|  | Lê Kim Thanh | Anh văn thương mại 1 | KT425 | 17.5.2018 | 9h00 | 102/KT | 02 | 51 |  |
|  | Võ Hồng Phượng | Kỹ thuật đàm phán | KT428 | 17.5.2018 | 13h30 | 101/DB,102/DB,103/DB | 1-2-3 | 139 | Bán trắc nghiệm |
|  | Phạm Phát Tiến | Thẩm định tín dụng | KT262 | 17.5.2018 | 15h00 | 101/DB | 01 | 63 | Tự luận |
|  | Phạm Phát Tiến | Thẩm định tín dụng | KT262 | 17.5.2018 | 15h00 | 102/DB | 02 | 18 | Tự luận |
|  | Phan Anh Tú | Đầu tư quốc tế | KT338 | 18.5.2018 | 7h30 | 101/DB | 1 | 58 |  |
|  | Phan Anh Tú | Đầu tư quốc tế | KT338 | 18.5.2018 | 7h30 | 102/DB | 2 | 37 |  |
|  | Nguyễn Thúy An | Kế toán quản trị 1 | KT339 | 18.5.2018 | 9h00 | 102/DB,103/DB | 01 | 75 | Tự luận  |
|  | Nguyễn Thúy An | Kế toán quản trị 1 | KT339 | 18.5.2018 | 9h00 | 202/DB,203/DB | 02 | 73 | Tự luận |
|  | Nguyễn Thúy An | Kế toán quản trị 1 | KT339 | 18.5.2018 | 9h00 | 302/DB,303/DB | 03 | 75 | Tự luận |
|  | Nguyễn Thị Hồng Liễu | Kế toán tài chính 2 | KT342 | 18.5.2018 | 13h30 | 102/DB | 1 | 21 | Tự luận |
|  | Nguyễn Thị Hồng Liễu | Kế toán tài chính 2 | KT342 | 18.5.2018 | 13h30 | 101/DB | 2 | 60 | Tự luận |
|  | Nguyễn Thị Hồng Liễu | Kế toán tài chính 2 | KT342 | 18.5.2018 | 13h30 | 103/DB,104/DB | 3 | 71 | Tự luận |
|  | Lê Thị Thu Trang | Quản trị quan hệ khách hàng | KT358 | 18.5.2018 | 15h00 | 101/DB,102/DB,103/DB,104/DB,202/DB,203/DB | 1,2,3 | 209 | TN+TL |
|  | Quan Minh Nhựt | Kinh tế học quản lý | KT284 | 19.5.2018 | 7h30 | 101/DB | 1 | 17 |  |
|  | Lê Tấn Nghiêm | Quản trị rủi ro kinh doanh | KT286 | 19.5.2018 | 7h30 | 102/DB,103/DB | 1 | 66 |   |
|  | Lê Khương Ninh | Kinh tế vi mô 2 | KT301 | 19.5.2018 | 9h00 | 202/DB,203/DB | 01 | 65 |  |
|  | Trần Bá Trí | Quản trị tài chính | KT308 | 19.5.2018 | 13h30 | 101/DB,102/DB,103/DB,104/DB | 02-03 |  | 80+79 |
| 68 | Lê Khương Ninh | Kinh tế vi mô 1 | KT101 | 19.5.2018 | 15h00 | 101/DB | A01 | 58 |  |

* Ghi chú: Sức chứa thi như sau

+ Khoa Kinh tế: phòng 102/KT: 120 , 103/KT: 60, Hội trường Khoa: 60, 105/CLC: 25, 106/CLC: 25,107CLC: 25.

+ Khoa dự bị dân tộc: Phòng 101/DB: 60, 102/DB:40,103/DB:40,104/DB:40.

 Phòng 202/DB:40, 203/DB:40,203/DB:40.

 Phòng 301/DB: 60, 302/DB:40,303/DB:40,304/DB:40.

 **TRƯỞNG KHOA**

 (Đã ký)

 **LÊ KHƯƠNG NINH**