HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014

LỚP ĐHCQ K9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MÔN HỌC | TC | NGÀNH |
| 1 | An toàn và bảo mật thông tin N01 | 2 |  |
| 2 | Công nghệ phần mềm N01 | 2 |  |
| 3 | Đồ hoạ máy tính N01 | 2 |  |
| 4 | Kỹ thuật truyền tin N01 | 2 | CNTT |
| 5 | Lập trình mạng N01 | 2 |  |
| 6 | Xử lý ảnh N01 | 2 |  |
| 9 | Máy và thiết bị tự động dân dụng N01 | 2 |  |
| 10 | Thiết bị thuỷ lực-khí nén N01 | 2 |  |
| 11 | Thực tập lập trình công nghiệp N01 | 2 |  |
| 12 | Tự động hoá cơ-nhiệt-điện N01 | 2 | CNTĐH |
| 13 | Ứng dụng xử lý ảnh trong công nghiệp N01 | 3 |  |
| 14 | Xử lý tín hiệu số 2 N01 | 2 |  |
| 16 | Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài N01 | 3 |  |
| 17 | Kỹ thuật lập trình truyền thông N01 | 3 |  |
| 18 | Kỹ thuật truyền hình N01 | 2 |  |
| 19 | Kỹ thuật vi ba số N01 | 2 | CNĐT |
| 20 | Thiết kế mạch điện bằng máy tính N01 | 2 |  |
| 21 | Thực hành đo lường & ĐK bằng máy tính N01 | 2 |  |
| 22 | Thực hành viễn thông cơ sở N01 | 2 |  |
| 23 | Công nghệ phần mềm N01 | 2 |  |
| 25 | Chuyên đề 1 N01 | 2 |  |
| 27 | Chuyên đề 2 N01 | 2 |  |
| 29 | Hệ hỗ trợ quyết định N01 | 2 | THK toan |
| 30 | Lý thuyết hệ thống và điều khiển học N01 | 3 |  |
| 31 | Phát triển hệ thống thông tin kinh tế N01 | 3 |  |
| 32 | Thương mại điện tử N01 | 3 |  |
| 33 | Công nghệ phần mềm N01 | 2 |  |
| 34 | Chuyên đề 1 N01 | 2 |  |
| 35 | Chuyên đề 2 N01 | 2 |  |
| 36 | Hệ hỗ trợ quyết định N01 | 2 | THK tế |
| 37 | Lý thuyết hệ thống và điều khiển học N01 | 3 |  |
| 38 | Phát triển hệ thống thông tin kinh tế N01 | 3 |  |
| 39 | Thương mại điện tử N01 | 3 |  |