Thời khóa biểu lớp
Học kỳ 1 - Năm học 10-11
Lớp: CCT1101 (Số:Số: 94) - Công nghệ thông tin
Ngày bắt đầu học kỳ 20/09/10 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lịch.
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mã MH</th>
<th>Nhóm</th>
<th>NL</th>
<th>Tên môn học</th>
<th>CBGD</th>
<th>Họ tên CBGD</th>
<th>Thứ</th>
<th>Tiết Học</th>
<th>Phòng</th>
<th>Tuần Học</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>74120</td>
<td>03</td>
<td>3</td>
<td>Lập trình căn bản</td>
<td>10221</td>
<td>Lê Ngọc Hưng</td>
<td>2</td>
<td>67</td>
<td>3.A114</td>
<td>3 5 7 9 1 3 4</td>
</tr>
<tr>
<td>84101</td>
<td>02</td>
<td>2</td>
<td>Giải tích 1</td>
<td>10144</td>
<td>Nguyễn Thị Văn Khánh</td>
<td>2</td>
<td>890------</td>
<td>3.A115</td>
<td>3 456789012</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>02</td>
<td>2</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10229</td>
<td>Đặng Đức Văn</td>
<td>3</td>
<td>1234567890</td>
<td>3.A07</td>
<td>3 5 7 9 1 3 4</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>02</td>
<td>2</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10229</td>
<td>Đặng Đức Văn</td>
<td>3</td>
<td>1234567890</td>
<td>C.A101</td>
<td>4 6 8 0 2 4</td>
</tr>
<tr>
<td>74120</td>
<td>01</td>
<td>1</td>
<td>Lập trình căn bản</td>
<td>10219</td>
<td>Nguyễn Như Đông</td>
<td>3</td>
<td>67</td>
<td>1.A102</td>
<td>3 5 7 9 1 3 4</td>
</tr>
<tr>
<td>74120</td>
<td>03</td>
<td>3</td>
<td>Lập trình căn bản</td>
<td>10221</td>
<td>Lê Ngọc Hưng</td>
<td>3</td>
<td>67890-----</td>
<td>C.A101</td>
<td>3 5 7 9 1 3 4</td>
</tr>
<tr>
<td>84101</td>
<td>01</td>
<td>1</td>
<td>Giải tích 1</td>
<td>10145</td>
<td>Trần Sơn Lâm</td>
<td>3</td>
<td>890------</td>
<td>C.A101</td>
<td>3 5 7 9 1 3 4</td>
</tr>
<tr>
<td>86201</td>
<td>26</td>
<td>1</td>
<td>Giáo dục thể chất 1</td>
<td>10444</td>
<td>Lê Ngọc Long</td>
<td>4</td>
<td>123--------</td>
<td>C.S_B05</td>
<td>3 456789012</td>
</tr>
<tr>
<td>86201</td>
<td>28</td>
<td>3</td>
<td>Giáo dục thể chất 1</td>
<td>10451</td>
<td>Nguyễn Hồng Sơn</td>
<td>4</td>
<td>123--------</td>
<td>C.S_A03</td>
<td>3 456789012</td>
</tr>
<tr>
<td>86206</td>
<td>03</td>
<td>3</td>
<td>Giáo dục quốc phòng 1</td>
<td>10784</td>
<td>Đào Công Nghĩa</td>
<td>4</td>
<td>7890------</td>
<td>C.A101</td>
<td>3 5 7 9 1 3 4</td>
</tr>
<tr>
<td>86201</td>
<td>27</td>
<td>2</td>
<td>Giáo dục thể chất 1</td>
<td>10444</td>
<td>Lê Ngọc Long</td>
<td>5</td>
<td>890------</td>
<td>C.A02</td>
<td>3 456789012</td>
</tr>
<tr>
<td>74120</td>
<td>02</td>
<td>2</td>
<td>Lập trình căn bản</td>
<td>10221</td>
<td>Lê Ngọc Hưng</td>
<td>6</td>
<td>123--------</td>
<td>C.A111</td>
<td>4 6 8 0 2 5</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>03</td>
<td>3</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10229</td>
<td>Đặng Đức Văn</td>
<td>6</td>
<td>1234567890</td>
<td>C.A106</td>
<td>4 6 8 0 2 5</td>
</tr>
<tr>
<td>74120</td>
<td>02</td>
<td>2</td>
<td>Lập trình căn bản</td>
<td>10221</td>
<td>Lê Ngọc Hưng</td>
<td>6</td>
<td>45--------</td>
<td>C.A111</td>
<td>4 6 8 0 2 5</td>
</tr>
<tr>
<td>74120</td>
<td>02</td>
<td>2</td>
<td>Lập trình căn bản</td>
<td>10221</td>
<td>Lê Ngọc Hưng</td>
<td>6</td>
<td>67--------</td>
<td>C.B009</td>
<td>3 5 7 9 1 3 4</td>
</tr>
<tr>
<td>84101</td>
<td>03</td>
<td>3</td>
<td>Giải tích 1</td>
<td>10145</td>
<td>Trần Sơn Lâm</td>
<td>6</td>
<td>890------</td>
<td>C.A506</td>
<td>3 456789012</td>
</tr>
<tr>
<td>74120</td>
<td>01</td>
<td>1</td>
<td>Lập trình căn bản</td>
<td>10219</td>
<td>Nguyễn Như Đông</td>
<td>7</td>
<td>1234567890</td>
<td>1.A009</td>
<td>3 5 7 9 1 3 4</td>
</tr>
<tr>
<td>74120</td>
<td>02</td>
<td>2</td>
<td>Lập trình căn bản</td>
<td>10221</td>
<td>Lê Ngọc Hưng</td>
<td>7</td>
<td>1234567890</td>
<td>1.C305</td>
<td>3 5 7 9 1 3 4</td>
</tr>
<tr>
<td>74120</td>
<td>01</td>
<td>1</td>
<td>Lập trình căn bản</td>
<td>10219</td>
<td>Nguyễn Như Đông</td>
<td>7</td>
<td>123--------</td>
<td>C.A101</td>
<td>4 6 8 0 2 5</td>
</tr>
<tr>
<td>74120</td>
<td>03</td>
<td>3</td>
<td>Lập trình căn bản</td>
<td>10221</td>
<td>Lê Ngọc Hưng</td>
<td>7</td>
<td>123--------</td>
<td>C.A102</td>
<td>4 6 8 0 2 5</td>
</tr>
<tr>
<td>74120</td>
<td>01</td>
<td>1</td>
<td>Lập trình căn bản</td>
<td>10219</td>
<td>Nguyễn Như Đông</td>
<td>7</td>
<td>45--------</td>
<td>C.A102</td>
<td>4 6 8 0 2 5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Thời khóa Biểu Lớp

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mã MH</th>
<th>Nhóm</th>
<th>NL</th>
<th>Tên môn học</th>
<th>CBGD</th>
<th>Họ Tên CBGD</th>
<th>Thứ</th>
<th>Tiết Học</th>
<th>Phòng</th>
<th>Tuần Học</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>74120</td>
<td>03</td>
<td>3</td>
<td>Lập trình căn bản</td>
<td>10221</td>
<td>Lê Ngọc Hưng</td>
<td>7</td>
<td>--------</td>
<td>C.A109</td>
<td>4 6 8 0 2 5</td>
</tr>
<tr>
<td>84106</td>
<td>02</td>
<td>2</td>
<td>Toán rời rạc</td>
<td>10219</td>
<td>Nguyễn Nhật Đông</td>
<td>7</td>
<td>--------</td>
<td>C.B010</td>
<td>345678901234</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>01</td>
<td>1</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10229</td>
<td>Đặng Đức Văn</td>
<td>8</td>
<td>12345---</td>
<td>C.B010</td>
<td>3 5 7 9 1 3</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>01</td>
<td>1</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10229</td>
<td>Đặng Đức Văn</td>
<td>8</td>
<td>12345---</td>
<td>C.A102</td>
<td>4 6 8 0 2 4</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>03</td>
<td>3</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10229</td>
<td>Đặng Đức Văn</td>
<td>8</td>
<td>--------</td>
<td>C.B010</td>
<td>3 5 7 9 1 3</td>
</tr>
<tr>
<td>84106</td>
<td>01</td>
<td>1</td>
<td>Toán rời rạc</td>
<td>10062</td>
<td>Lê Chi Lan</td>
<td>8</td>
<td>--------</td>
<td>C.B007</td>
<td>345678901234</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mã MH</th>
<th>Nhóm</th>
<th>NL</th>
<th>Tên môn học</th>
<th>CBGD</th>
<th>Họ Tên CBGD</th>
<th>Thứ</th>
<th>Tiết Học</th>
<th>Phòng</th>
<th>Tuần Học</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>84106</td>
<td>03</td>
<td>3</td>
<td>Toán rời rạc</td>
<td>10219</td>
<td>Nguyễn Nhật Đông</td>
<td>*</td>
<td></td>
<td></td>
<td>345678901234</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TP.HCM, Ngày 29 tháng 09 năm 2010
Người lập biểu
Thời khóa biểu lớp
Học kỳ 1 - Năm học 10-11

Lớp: DCT1101 (Số lớp: 185) - Công nghệ thông tin
Ngày bắt đầu học kỳ: 20/09/10 (Tuần 1)

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (tuần 1). Các ký tự tiếp theo diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mã MH</th>
<th>Nhóm</th>
<th>Tên môn học</th>
<th>CBGD</th>
<th>Họ Tên CBGD</th>
<th>Thứ</th>
<th>Tiết Học</th>
<th>Phòng</th>
<th>Tuần Học</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>86201</td>
<td>05</td>
<td>Giáo dục thể chất 1</td>
<td>10451</td>
<td>Nguyễn Hồng Sơn</td>
<td>2</td>
<td>123------</td>
<td>2.S003</td>
<td>3456789012</td>
</tr>
<tr>
<td>86201</td>
<td>01</td>
<td>Giáo dục thể chất 1</td>
<td>10443</td>
<td>Tờ Quang Nghĩa</td>
<td>2</td>
<td>---345----</td>
<td>2.S001</td>
<td>3456789012</td>
</tr>
<tr>
<td>86201</td>
<td>02</td>
<td>Giáo dục thể chất 1</td>
<td>10624</td>
<td>Nguyễn Thị Hoàng Anh</td>
<td>2</td>
<td>---345----</td>
<td>2.S002</td>
<td>3456789012</td>
</tr>
<tr>
<td>86201</td>
<td>03</td>
<td>Giáo dục thể chất 1</td>
<td>10444</td>
<td>Lê Ngọc Long</td>
<td>2</td>
<td>---345----</td>
<td>C.S_A01</td>
<td>3456789012</td>
</tr>
<tr>
<td>84101</td>
<td>04</td>
<td>Giải tích 1</td>
<td>10135</td>
<td>Trần Thanh Bình</td>
<td>2</td>
<td>------7890-</td>
<td>C.NT101</td>
<td>3456789012</td>
</tr>
<tr>
<td>84105</td>
<td>02</td>
<td>Diên tử căn bản</td>
<td>10225</td>
<td>Nguyễn Đăng Quan</td>
<td>2</td>
<td>------7890-</td>
<td>1.C304</td>
<td>345678901234</td>
</tr>
<tr>
<td>84105</td>
<td>03</td>
<td>Diên tử căn bản</td>
<td>10129</td>
<td>Hoàng Văn Xuyên</td>
<td>2</td>
<td>------7890-</td>
<td>1.C305</td>
<td>345678901234</td>
</tr>
<tr>
<td>86206</td>
<td>04</td>
<td>Giáo dục quốc phòng 1</td>
<td>10441</td>
<td>Nguyễn Việt Hùng</td>
<td>3</td>
<td>------7890-</td>
<td>C.HTB</td>
<td>345678901234</td>
</tr>
<tr>
<td>86206</td>
<td>05</td>
<td>Giáo dục quốc phòng 1</td>
<td>10532</td>
<td>La Hoàng Dũng</td>
<td>3</td>
<td>------7890-</td>
<td>1.C303</td>
<td>345678901234</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>07</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10221</td>
<td>Lê Ngọc Hưng</td>
<td>4</td>
<td>12345-------</td>
<td>C.A106</td>
<td>4 6 8 0 2 4</td>
</tr>
<tr>
<td>84120</td>
<td>02</td>
<td>Cơ sở lập trình</td>
<td>10226</td>
<td>Nguyễn Thành Sơn</td>
<td>4</td>
<td>------67890-</td>
<td>C.A505</td>
<td>3 5 7 9 1 3</td>
</tr>
<tr>
<td>84120</td>
<td>03</td>
<td>Cơ sở lập trình</td>
<td>10631</td>
<td>Phan Tân Quốc</td>
<td>4</td>
<td>------67890-</td>
<td>C.A504</td>
<td>3 5 7 9 1 3</td>
</tr>
<tr>
<td>84120</td>
<td>02</td>
<td>Cơ sở lập trình</td>
<td>10226</td>
<td>Nguyễn Thành Sơn</td>
<td>4</td>
<td>------67890-</td>
<td>C.A106</td>
<td>4 6 8 0 2 4</td>
</tr>
<tr>
<td>84120</td>
<td>04</td>
<td>Cơ sở lập trình</td>
<td>10631</td>
<td>Phan Tân Quốc</td>
<td>4</td>
<td>------67890-</td>
<td>C.A110</td>
<td>4 6 8 0 2 4</td>
</tr>
<tr>
<td>86201</td>
<td>04</td>
<td>Giáo dục thể chất 1</td>
<td>10444</td>
<td>Lê Ngọc Long</td>
<td>5</td>
<td>---345----</td>
<td>2.S001</td>
<td>3456789012</td>
</tr>
<tr>
<td>84105</td>
<td>04</td>
<td>Diên tử căn bản</td>
<td>10129</td>
<td>Hoàng Văn Xuyên</td>
<td>5</td>
<td>------7890-</td>
<td>C.A504</td>
<td>345678901234</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>05</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10225</td>
<td>Nguyễn Đăng Quan</td>
<td>6</td>
<td>12345-------</td>
<td>C.C102</td>
<td>3 5 7 9 1 3</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>07</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10221</td>
<td>Lê Ngọc Hưng</td>
<td>6</td>
<td>12345-------</td>
<td>C.C106</td>
<td>3 5 7 9 1 3</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>05</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10225</td>
<td>Nguyễn Đăng Quan</td>
<td>6</td>
<td>12345-------</td>
<td>C.C105</td>
<td>4 6 8 0 2 4</td>
</tr>
<tr>
<td>84101</td>
<td>05</td>
<td>Giải tích 1</td>
<td>10136</td>
<td>Nguyễn Kiều Dung</td>
<td>6</td>
<td>------7890-</td>
<td>3.A106</td>
<td>3456789012</td>
</tr>
<tr>
<td>84101</td>
<td>06</td>
<td>Giải tích 1</td>
<td>10507</td>
<td>Trần Thị Thanh Thúy</td>
<td>6</td>
<td>------7890-</td>
<td>3.A107</td>
<td>3456789012</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mã MH</th>
<th>Nhóm</th>
<th>NL</th>
<th>Tên môn học</th>
<th>CBGD</th>
<th>Họ Tên CBGD</th>
<th>Thứ</th>
<th>Tiết Học</th>
<th>Phòng</th>
<th>Tuần Học</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>84101</td>
<td>07</td>
<td>4</td>
<td>Giải tích 1</td>
<td>10135</td>
<td>Trần Thanh Bình</td>
<td>6</td>
<td>--------</td>
<td>1.C303</td>
<td>3456789012345678</td>
</tr>
<tr>
<td>84105</td>
<td>01</td>
<td>1</td>
<td>Điện tử căn bản</td>
<td>10225</td>
<td>Nguyễn Đăng Quan</td>
<td>6</td>
<td>--------</td>
<td>1.C302</td>
<td>3456789012345678</td>
</tr>
<tr>
<td>84120</td>
<td>01</td>
<td>1</td>
<td>Cơ sở lập trình</td>
<td>10226</td>
<td>Nguyễn Thành Sơn</td>
<td>7</td>
<td>12345----</td>
<td>C.A304</td>
<td>3 5 7 9 1 3</td>
</tr>
<tr>
<td>84120</td>
<td>04</td>
<td>4</td>
<td>Cơ sở lập trình</td>
<td>10631</td>
<td>Phan Tấn Quốc</td>
<td>7</td>
<td>12345----</td>
<td>C.NT101</td>
<td>3 5 7 9 1 3</td>
</tr>
<tr>
<td>84120</td>
<td>01</td>
<td>1</td>
<td>Cơ sở lập trình</td>
<td>10226</td>
<td>Nguyễn Thành Sơn</td>
<td>7</td>
<td>12345----</td>
<td>C.A105</td>
<td>4 6 8 0 2 4</td>
</tr>
<tr>
<td>84120</td>
<td>03</td>
<td>3</td>
<td>Cơ sở lập trình</td>
<td>10631</td>
<td>Phan Tấn Quốc</td>
<td>7</td>
<td>12345----</td>
<td>C.A110</td>
<td>4 6 8 0 2 4</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>04</td>
<td>1</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10225</td>
<td>Nguyễn Đăng Quan</td>
<td>8</td>
<td>12345----</td>
<td>C.A304</td>
<td>3 5 7 9 1 3</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>06</td>
<td>3</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10221</td>
<td>Lê Ngọc Hưng</td>
<td>8</td>
<td>12345----</td>
<td>C.B106</td>
<td>3 5 7 9 1 3</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>04</td>
<td>1</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10225</td>
<td>Nguyễn Đăng Quan</td>
<td>8</td>
<td>12345----</td>
<td>C.A105</td>
<td>4 6 8 0 2 4</td>
</tr>
<tr>
<td>84104</td>
<td>06</td>
<td>3</td>
<td>Nhập môn máy tính</td>
<td>10221</td>
<td>Lê Ngọc Hưng</td>
<td>8</td>
<td>12345----</td>
<td>C.A111</td>
<td>4 6 8 0 2 4</td>
</tr>
<tr>
<td>84106</td>
<td>04</td>
<td>1</td>
<td>Toán rời rạc</td>
<td>10219</td>
<td>Nguyễn Nhật Đông</td>
<td>8</td>
<td>--------</td>
<td>C.B009</td>
<td>345678901234</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mã MH</th>
<th>Nhóm</th>
<th>NL</th>
<th>Tên môn học</th>
<th>CBGD</th>
<th>Họ Tên CBGD</th>
<th>Tuần Học</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>84106</td>
<td>05</td>
<td>3</td>
<td>Toán rời rạc</td>
<td>10219</td>
<td>Nguyễn Nhật Đông</td>
<td>*</td>
</tr>
<tr>
<td>84106</td>
<td>06</td>
<td>4</td>
<td>Toán rời rạc</td>
<td>10219</td>
<td>Nguyễn Nhật Đông</td>
<td>*</td>
</tr>
<tr>
<td>84106</td>
<td>07</td>
<td>2</td>
<td>Toán rời rạc</td>
<td>10219</td>
<td>Nguyễn Nhật Đông</td>
<td>*</td>
</tr>
<tr>
<td>86501</td>
<td>14</td>
<td>3</td>
<td>Tiếng Việt thực hành</td>
<td></td>
<td></td>
<td>*</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TP.HCM, Ngày 29 tháng 09 năm 2010
Người lập biểu