TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

*Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2014*

**THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 1**

**LỊCH HỌC LẠI VÀ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM - ĐỢT 2. HỌC KỲ II. NĂM 2013-2014**

***(Dành cho sinh viên năm cuối)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | **Lớp** | **Học phần** | **TC** | **SLSV** | **Thời gian thi** | **Phòng**  **thi** |
| 1 | CN16B1 | Tin ứng dụng kinh tế (đh) | 2 | 62 | Ca 5, thứ 5 ngày 10/4/2014 | P.máy |
| 2 | CN16B3 | Tin ứng dụng kinh tế (cd) | 3 | 40 |
| 3 | CN16B | Tin ứng dụng kinh tế (đh) | 2 | 42 |
| 4 | CN164 | Kế toán máy | 2 | 30 | Ca 5, thứ 6 ngày 11/4/2014 |
| 5 | DC09 | Tin học đại cương | 3 | 40 |
| 6 | CN047.2 | Anh văn CN I (khối KT) | 2 | 27 | Ca 5, thứ 5 ngày 10/4/2014 | HTA |
| 7 | CN048.1 | Anh văn CN II (khối KT) | 2 | 63 |
| 8 | CN050 | Thống kê doanh nghiệp | 2 | 82 |
| 9 | CN157 | Quản trị doanh nghiệp | 2 | 46 |
| 10 | CN169 | Thuế | 2 | 35 |
| 11 | CN168 | Tài chính công | 2 | 40 | Ca 5, thứ 6 ngày 11/4/2014 | HTA |
| 12 | CN294 | Toán kinh tế (Cao đẳng) | 3 | 24 |
| 13 | CN005 | Kinh tế lượng | 3 | 40 |
| 14 | DC04 | Đường lối CN Đảng CSVN | 3 | 64 |
| 15 | CN162 | Kế toán Công | 2 | 25 |
| 16 | CN35 | Phân tích HĐ kinh doanh | 2 | 35 |
| 17 | CN037 | Lập và quản lý dự án đầu tư | 2 | 40 |
| 18 | DC12 | Toán cao cấp C1 | 3 | 30 |

|  |
| --- |
| **Thời gian thi: Ca 5 từ 17 h30** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  **-** Các khoa, bộ môn  - Các phòng có liên quan  - Lưu: ĐT | **TL.HIỆU TRƯỞNG**  **KT.TRƯỞNG PHÒNG**  **phã tr­ëng phßng**  **Đã ký**  **Nguyễn Xuân Hòa** |