|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |  |
|   |  *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023* |

**THÔNG BÁO**

**Về việc thay đổi phòng thi HK1/2023-2024 (Hệ ĐTTX)**

Phòng thi ngày 26/11/2023 (Chủ nhật) các môn trong danh sách dưới đây chuyển sang thi tại Giảng đường 2:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã môn học** | **Tên môn học** | **Ngày thi** | **Giờ thi** | **Phòng thicũ** | **Phòng thimới** |
| 1 | MTH00040 | Xác suất thống kê | 26/11/2023 | 07g00 | **E405** | Giảng đường 2 |
| 2 | CSC12003 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 26/11/2023 | 13g30 | **E405** | Giảng đường 2 |
| 3 | CSC10008 | Mạng máy tính | 26/11/2023 | 15g30 | **E402** | Giảng đường 2 |
| 4 | CSC10008 | Mạng máy tính | 26/11/2023 | 15g30 | **E403** | Giảng đường 2 |
| 5 | CSC10008 | Mạng máy tính | 26/11/2023 | 15g30 | **E404** | Giảng đường 2 |
| 6 | CSC13003 | Kiểm thử phần mềm | 26/11/2023 | 15g30 | **E401** | Giảng đường 2 |

 **PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL**