|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XH  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC**  **SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH**  Số: 218/TB - ĐHSPKTV |  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Nghệ An, ngày 10 tháng 4 năm 2020* |

**THÔNG BÁO**

**V/v cung cấp ID các học phần tổ thức đào tạo từ xa**

Tiếp theo Thông báo Số 213 /TB – ĐHSPKTV ngày 03/4/2020 của Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh về việc dạy và học theo phương thức đào tạo từ xa đối với các học phần lý thuyết, đồ án, đồ án tốt nghiệp. Đồng thời để thuận lợi cho sinh viên, công tác thanh tra và căn cứ theo số lượng đăng ký các học phần dạy từ xa của các khoa. Nhà trường ra Thông báo các lớp học phần và ID các lớp học phần được tổ chức thực hiện dạy từ xa cụ thể như sau:

| **TT** | **LỚP HỌC PHẦN** | **GIẢNG VIÊN GIẢNG DAY** | **Thứ** | **Tiết** | **ID LỚP HỌC** | **Mật khẩu** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Khoa Lý luận chính trị** | | | | | |
| 1 | Triết học Mác – Lênin (219)\_03/DHCTMCK14A2 | Nguyễn Công An | 3 | 8,9,10 | 3496094630 |  |  |
| 2 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin  (219)\_02/DHCTMCK14A1 | Nguyễn Công An | 4 | 3,4 | 3496094630 |  |  |
| 3 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin  (219)\_01/DHKCKCK14A1 | Nguyễn Công An | 4 | 8,9 | 3496094630 |  |  |
| 4 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin(219)\_07 | Nguyễn Công An | 5 | 3,4 | 3496094630 |  |  |
| 5 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin  (219)\_04/DHTDHCK14A2 | Nguyễn Công An | 5 | 8,9 | 3496094630 |  |  |
| 6 | Triết học Mác - Lênin(219)\_08 | Nguyễn Công An | 6 | 8,9,10 | 3496094630 |  |  |
| 7 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)-08/DHOTOCK 13D | Mai Thị Thanh Châu | 2 | 1,2,3 | 7118569572 |  |  |
| 8 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)-03/DHCTMCK 13A | Mai Thị Thanh Châu | 3 | 8,9,10 | 7118569572 |  |  |
| 9 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)-09/DHDDTCK 13B | Mai Thị Thanh Châu | 4 | 8,9,10 | 7118569572 |  |  |
| 10 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)-02/DHCTMCK 13B | Mai Thị Thanh Châu | 5 | 1,2,3 | 7118569572 |  |  |
| 11 | Chủ nghĩa xã hội khoa học (219)-02 | Mai Thị Thanh Châu | 5 | 8,9 | 7118569572 |  |  |
| 12 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)- 13/DHOTOCK 13C | Mai Thị Thanh Châu | 6 | 8,9,10 | 7118569572 |  |  |
| 13 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)-01/DHCTMK13C | Nguyễn Thị Anh Đào | 2 | 1,2,3 | 3334056443 |  |  |
| 14 | Lịch sử Việt Nam (219)-01/DHCTTCK13Z | Nguyễn Thị Anh Đào | 2 | 4,5 | 3334056443 |  |  |
| 15 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)-05/DHKTOTOCK13Z | Nguyễn Thị Anh Đào | 3 | 1,2,3 | 3334056443 |  |  |
| 16 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)-11/DHOTOCK13B | Nguyễn Thị Anh Đào | 4 | 1.2.3 | 3334056443 |  |  |
| 17 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)-06/DHCTTCK13Z | Nguyễn Thị Anh Đào | 5 | 1,2,3 | 3334056443 |  |  |
| 18 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)-15/DHDTHCK13A | Nguyễn Thị Anh Đào | 6 | 1,2,3 | 3334056443 |  |  |
| 19 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)\_10/DHDDTCK13A | Phạm Thị Bích Ngọc | 2 | 8,9,10 | 9728587112 |  |  |
| 20 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)\_04/DHKCKCK13Z | Phạm Thị Bích Ngọc | 3 | 1,2,3 | 9728587112 |  |  |
| 21 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam(219)\_12/DHOTOCK13A | Phạm Thị Bích Ngọc | 3 | 8,9,10 | 9728587112 |  |  |
| 22 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)\_07/DHDDTCK13C | Phạm Thị Bích Ngọc | 4 | 1,2,3 | 9728587112 |  |  |
| 23 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)\_14/DHTDHCK13B | Phạm Thị Bích Ngọc | 5 | 8,9,10 | 9728587112 |  |  |
| 24 | [Pháp luật đại cương (219)\_11](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Đinh Thị Nga Phượng | 2 | 1,2 | 9912616205 |  |  |
| 25 | Pháp luật đại cương (219)\_10 | Đinh Thị Nga Phượng | 3 | 3,4 | 9912616205 |  |  |
| 26 | Pháp luật đại cương (219)\_03/DHCTMCK11A(CNC | Đinh Thị Nga Phượng | 4 | 1,2,3 | 9912616205 |  |  |
| 27 | Pháp luật đại cương (219)\_05/DHCTMCK14A2 | Đinh Thị Nga Phượng | 4 | 8,9 | 9912616205 |  |  |
| 28 | Pháp luật đại cương (219)\_07/DHDDTCK14A1 | Đinh Thị Nga Phượng | 4 | 11,12 | 9912616205 |  |  |
| 29 | Pháp luật đại cương (219)\_9 | Đinh Thị Nga Phượng | 5 | 1,2 | 9912616205 |  |  |
| 30 | Pháp luật đại cương (219)\_8 | Đinh Thị Nga Phượng | 5 | 3,4 | 9912616205 |  |  |
| 31 | Pháp luật đại cương (219)\_01/CLCCTMCK11Z | Đinh Thị Nga Phượng | 6 | 8,9,10 | 9912616205 |  |  |
| 32 | Triết học Mác – Lênin(219)\_01/DHKCKCK 14A1 | Lưu Thị Thu Hiền | 2 | 10, 11, 12 | 7482909290 |  |  |
| 33 | Triết học Mác – Lênin (219)\_04/DHTDHCK1 14A2 | Lưu Thị Thu Hiền | 4 | 8, 9, 10 | 7482909290 |  |  |
| 34 | Triết học Mác – Lênin(219)\_06\_172 | Lưu Thị Thu Hiền | 5 | 8, 9, 10 | 7482909290 |  |  |
| 35 | Triết học Mác – Lênin(219)\_09 | Lưu Thị Thu Hiền | 2 | 1, 2, 3 | 7482909290 |  |  |
| 36 | Triết học Mác – Lênin(219)\_10 | Lưu Thị Thu Hiền | 3 | 1, 2, 3 | 7482909290 |  |  |
| 37 | Pháp luật đại cương (219)\_02/DHKCKCK14A1 | Lê Việt Hà | 2 | 8,9 | 7991699003 |  |  |
| 38 | Pháp luật đại cương(219)\_08\_1AA | Lê Việt Hà | 2 | 10,11 | 7991699003 |  |  |
| 39 | Pháp luật đại cương(219)\_04/DHCTMCK14A1 | Lê Việt Hà | 4 | 1,2 | 7991699003 |  |  |
| 40 | Pháp luật đại cương (219)\_06/DHTDHCK14A2 | Lê Việt Hà | 4 | 11,12 | 7991699003 |  |  |
| 41 | Pháp luật đại cương(219)\_09\_1E2 | Lê Việt Hà | 5 | 8,9 | 7991699003 |  |  |
| 42 | Pháp luật đại cương (219)\_01\_TH | Lê Việt Hà | 7 | 10,11 | 7991699003 |  |  |
| 43 | Kinh tế chính trị Mác – lênin(219)\_10 | Vũ Thị Kim Thanh | 4 | 1,2 | 2630750198 |  |  |
| 44 | Kinh tế chính trị Mác – lênin  (219) \_08 | Vũ Thị Kim Thanh | 4 | 10,11 | 2630750198 |  |  |
| 45 | Kinh tế chính trị Mác – lênin(219)\_09 | Vũ Thị Kim Thanh | 5 | 1,2 | 2630750198 |  |  |
| 46 | Kinh tế chính trị Mác – lênin( 219)\_05/DHDDTCK14A1 | Vũ Thị Kim Thanh | 5 | 8,9 | 2630750198 |  |  |
| 47 | Kinh tế học đại cương(219)\_01/DHDTVCK13Z | Vũ Thị Kim Thanh | 6 | 1,2 | 2630750198 |  |  |
| 48 | Kinh tế chính trị Mác – lênin(219)\_06 | Vũ Thị Kim Thanh | 6 | 3,4 | 2630750198 |  |  |
| 49 | Kinh tế chính trị Mác – lênin (219)\_03/DHCTMCK14A2 | Vũ Thị Kim Thanh | 6 | 8,9 | 2630750198 |  |  |
| 50 | Kinh tế chính trị Mác – lênin  (219)\_06\_1BF | Vũ Thị Kim Thanh | 6 | 10,11 | 2630750198 |  |  |
| 51 | Kinh tế chính trị Mác – lênin(219)\_07\_1CC | Vũ Thị Kim Thanh | 7 | 8,9 | 2630750198 |  |  |
| 52 | Triết học Mác – lênin(219) - 02 DHCTMCK14A1 | Lê Thị Ngọc Hà | 2 | 3,4,5 | 4325210805 |  |  |
| 53 | Triết học Mác – lênin(219) - 071A6 | Lê Thị Ngọc Hà | 2 | 8,9,10 | 4325210805 |  |  |
| 54 | Triết học Mác – lênin  (219) - 06 | Lê Thị Ngọc Hà | 3 | 1,2,3 | 4325210805 |  |  |
| 55 | Triết học Mác – lênin(219 ) - 07 | Lê Thị Ngọc Hà | 4 | 1,2,3 | 4325210805 |  |  |
| 56 | Triết học Mác – lênin(219) - 05 DHDDTCK14A1 | Lê Thị Ngọc Hà | 4 | 8,9,10 | 4325210805 |  |  |
| 57 | Chủ nghĩa xã hội khoa học (219) – 01 DHQTKCK14A1 | Lê Thị Ngọc Hà | 5 | 8,9 | 4325210805 |  |  |
|  | 1. **Khoa Giáo dục đại cương** | | | | | |
| 1 | Xác suất thống kê(219) -05 | Lê Hồng Sơn | 3 | 1,2 | 2266600342 | son123 |  |
| 2 | Xác suất thống kê(219) -02 | Lê Hồng Sơn | 6 | 8,9 | 2266600342 | son123 |  |
| 3 | Xác suất thống kê(219) -01/DHQTKCK14A1 | Lê Hồng Sơn | 6 | 10,11 | 2266600342 | son123 |  |
| 4 | Xác suất thống kê(219) -06/ | Lê Thị Huệ | 2 | 3,4 | 8969772322 | 123456 |  |
| 5 | Xác suất thống kê(219) -04 | Lê Thị Huệ | 5 | 10,11 | 8969772322 | 123456 |  |
| 6 | Xác suất thống kê(219) -03 | Lê Thị Huệ | 2 | 8,9 | 8969772322 | 123456 |  |
| 7 | Toán CC2(219)-01/DHCTMCK14A1 | Nguyễn T. Thu Nhung | 5 | 1,2 | 5670163913 | 112299 |  |
| 8 | Toán CC2(219)-01/CDDDTCK45A1 | Nguyễn T. Thu Nhung | 6 | 8,9,10 | 5670163913 | 112299 |  |
| 9 | Toán CC2(219)\_ 03/DHTDHCK14A2 | Nguyễn T. Thu Nhung | 6 | 11,12 | 5670163913 | 112299 |  |
| 10 | Phương pháp tính(219)\_1 | Nguyễn T. Thu Nhung | 7 | 2,3,4,5 | 5670163913 | 112299 |  |
| 11 | Toán CC2(219)-05 | Ngô Thị Huyền | 4 | 1,2 | 7745193956 |  |  |
| 12 | Toán CC2(219)\_ 02/DHCTMCK14A2 | Ngô Thị Huyền | 6 | 10,11 | 7745193956 |  |  |
| 13 | Toán cao cấp 2(219)\_04 /DHDDTCK14A1 | Trần Hải Yến | 6 | 11,12 | 7644946855 | 112233 |  |
| 14 | Toán CC2(219)\_ 06 | Trần Hải Yến | 3 | 1,2 | 7644946855 | 112233 |  |
| 15 | Toán CC2(219)-01/CDDCNCK45A1 | Trần Hải Yến | 6 | 1,2,3 | 7644946855 | 112233 |  |
| 16 | Quy hoạch tuyến tính(219)\_01/DHQTKCK12Z | Ngô Tất Hoạt | 5 | 7,8 | 4212267600 |  |  |
| 17 | Vật lý ĐC (CK, ôtô) (219)\_ 02/DHCTMCK14A1 | Lê Thị Ngọc Linh | 2 | 1,2 | 4806875612 | 123456 |  |
| 18 | Vật lý ĐC (CK, ôtô) (219)\_ 07 | Lê Thị Ngọc Linh | 6 | 3,4 | 4806875612 | 123456 |  |
| 19 | Vật lý ĐC (CK, ôtô) (219)\_ 08 | Lê Thị Ngọc Linh | 5 | 3,4 | 4806875612 | 123456 |  |
| 20 | Vật lý ĐC (CK, ôtô) (219)\_ 04 | Lê Thị Ngọc Linh | 7 | 8,9 | 4806875612 | 123456 |  |
| 21 | Vật lý CN Điện (219)\_03 | Lê Thị Ngọc Linh | 5 | 1,2 | 4806875612 | 123456 |  |
| 22 | Vật lý CN Điện (219)\_04 | Lê Thị Ngọc Linh | 6 | 1,2 | 4806875612 | 123456 |  |
| 23 | Vật lý CN Điện (219)\_02 | Bùi Danh Hào | 7 | 8,9 | 2943133062 | 888888 |  |
| 24 | Vật lý CN Điện (219)\_01 | Bùi Danh Hào | 3 | 8,9 | 2943133062 | 888888 |  |
| 25 | Vật lý ĐC (CK, ôtô) (219)\_ 05 | Bùi Danh Hào | 4 | 8,9 | 2943133062 | 888888 |  |
| 26 | Vật lý ĐC (CK, ôtô) (219)\_ 03 | Bùi Danh Hào | 4 | 10,11 | 2943133062 | 888888 |  |
| 27 | Vật lý ĐC (CK, ôtô) (219)\_ 06 | Bùi Danh Hào | 3 | 11,12 | 2943133062 | 888888 |  |
| 28 | Vật lý ĐC (Đ, Đt) (219)\_ 01 | Nguyễn T. Tố Oanh | 5 | 8,9 | 5408058529 | vlddt2020 |  |
| 29 | Vật lý ĐC (CK, ôtô) (219)\_ 01 | Hoàng T. Thanh Vân | 6 | 8,9 | 9870529416 | 123456 |  |
|  | 1. **Khoa Ngoại ngữ** | | | | | | |
| 1 | Tiếng Anh tăng cường 2 (219) -06 | Đoàn Thị Bích Diễm | 3 | 3,4 | 579 722 6120 |  |  |
| Tiếng Anh tăng cường 2 (219) -06 | Đoàn Thị Bích Diễm | 5 | 4,5 | 579 722 6120 |  |  |
| 2 | Tiếng Anh tăng cường 2 (219) -02 | Đoàn Thị Bích Diễm | 3 | 1,2 | 579 722 6120 |  |  |
| Tiếng Anh tăng cường 2 (219) -02 | Đoàn Thị Bích Diễm | 4 | 3,4 | 579 722 6120 |  |  |
| 3 | Tiếng Anh cơ bản 1 (219) -02 | Đoàn Thị Bích Diễm | 6 | 1,2 | 579 722 6120 |  |  |
| 4 | Tiếng Anh tăng cường 2(219)-04 / DHKCKCK 13Z | Lê Minh Sao | 2 | 1.2 | 3183304555 | sao123456 |  |
| Tiếng Anh tăng cường 2(219)-04 / DHKCKCK 13Z | Lê Minh Sao | 6 | 1.2 | 3183304555 | sao123456 |  |
| 5 | Tiếng Anh tăng cường 2  (219)-01 / DHCTMCK13C | Lê Minh Sao | 3 | 1.2 | 3183304555 | sao123456 |  |
| Tiếng Anh tăng cường 2  (219)-01 / DHCTMCK13C | Lê Minh Sao | 4 | 1.2 | 3183304555 | sao123456 |  |
| 6 | Tiếng Anh tăng cường 1(219)-02 / DHTDHCK14A2 | Lê Minh Sao | 3 | 9.10 | 3183304555 | sao123456 |  |
| Tiếng Anh tăng cường 1(219)-02 / DHTDHCK14A2 | Lê Minh Sao | 5 | 9.10 | 3183304555 | sao123456 |  |
| 7 | [Tiếng](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) Anh cơ bản 1/(219)-04/DHĐTCK13 | Bùi Thị Xuân Linh | 2 | 8,9 | **5513811655** | 123456 |  |
| 8 | [Tiếng](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) Anh cơ bản 2/(219)-01/DHOTOCK12C | Bùi Thị Xuân Linh | 3 | 8,9,10 | **5513811655** | 123456 |  |
| 9 | [Tiếng](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) Anh cơ bản 1/(219)-04/CDMDKCK45 | Bùi Thị Xuân Linh | 4 | 8,9,10 | **5513811655** | 123456 |  |
| 10 | [Tiếng](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) Anh chuyên ngành kinh tế/ (219)-01/DHKTOCK12Z | Bùi Thị Xuân Linh | 6 | 7,8,9 | **5513811655** | 123456 |  |
| 11 | Tiếng Anh tăng cường 1(219-03)/DHDDTCK14A1 | Nguyễn Thị Lan Phương | 2 | 4,5 | 8349205431 |  |  |
| Tiếng Anh tăng cường 1(219-03)/DHDDTCK14A1 | Nguyễn Thị Lan Phương | 5 | 4,5 | 8349205431 |  |
| 12 | Tiếng Anh tăng cường 2(219)-03)/DHCTMCK13A | Nguyễn Thị Lan Phương | 4 | 8,9 | 8349205431 |  |
| Tiếng Anh tăng cường 2(219)-03)/DHCTMCK13A | Nguyễn Thị Lan Phương | 6 | 10,11 | 8349205431 |  |
| 13 | Tiếng Anh cơ bản 1 (219-05)/DHDDTCK13A | Nguyễn Thị Lan Phương | 4 | 10,11 | 8349205431 |  |
| 14 | Tiếng Anh cơ bản 1 (219-02)/ CDHANCK45A1 | Nguyễn Thị Lan Phương | 5 | 1,2,3 | 8349205431 |  |
| 15 | Tiếng Anh cơ bản 2 (219-05)/ DHOTOCK12A,B,C | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 2 | 3,4,5 | 5931741465 |  |  |
| 16 | Tiếng Anh cơ bản 2 (219-02)/ DHOTOCK12A,B,C | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 3 | 8.9.10 | 5931741465 |  |
| 17 | Tiếng Anh cơ bản 1 (219-01)/CDHANCK45A1 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 6 | 345 | 5931741465 |  |
| 18 | Tiếng Anh cơ bản 1(219-06)/ CDOTOCK45A | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 6 | 8910 | 5931741465 |  |
| 19 | Tiếng Anh chuyên ngành Điện, điện tử(219)\_02 | Trần Khắc Hoàn | 2 | 10,11,12 | 6012641904 | 000013 |  |
| 20 | Tiếng Anh chuyên ngành Điện, điện tử(219)\_03 | Trần Khắc Hoàn | 5 | 10,11,12 | 6012641904 | 000013 |
| 21 | Tiếng Anh chuyên ngành Điện, điện tử(219)\_04 | Trần Khắc Hoàn | 7 | 8910 | 6012641904 | 000013 |
| 22 | Tiếng Anh cơ bản 1(219)\_03/CDDDTCK45A1 | Trần Khắc Hoàn | 4 | 8,9,10 | 6012641904 | 000013 |
| 23 | Tiếng Anh chuyên ngành Tin (219)-01 | Đinh Thị Thu | 3 | 8,9,10 | 5291718632 | 123456 |  |
| 24 | Tiếng Anh Tăng cường 2 (219)\_07 | Đinh Thị Thu | 4 | 8,9 | 5291718632 | 123456 |
| Tiếng Anh Tăng cường 2 (219)\_07 | Đinh Thị Thu | 6 | 10,11 | 5291718632 | 123456 |
| 25 | Tiếng Anh Tăng cường 2 (219)-08 | Đinh Thị Thu | 4 | 10,11 | 5291718632 | 123456 |
| Tiếng Anh Tăng cường 2 (219)-08 | Đinh Thị Thu | 5 | 8,9 | 5291718632 | 123456 |
| 26 | Tiếng Anh cơ bản 1(219)-01/DHTDHCK13B | Đinh Thị Thu | 6 | 8,9 | 5291718632 | 123456 |
| 27 | Tiếng Anh cơ bản 2 (219) -04 | Lê Thị Thúy | 3 | 8, 9, 10 | 4016712066 |  |  |
| 28 | Tiếng Anh cơ bản 2 (219)-03/DHKCKCK12Z | Lê Thị Thúy | 6 | 1, 2, 3 | 4016712066 |  |
| 29 | Tiếng Anh cơ bản 1 (219)-07/CDOTOCK45A1 | Lê Thị Thúy | 4 | 1,2,3 | 4016712066 |  |
| 30 | Tiếng Anh cơ bản 1 (219)\_05/CDDCNCK45A1 | Lê Thị Thúy | 5 | 1, 2, 3 | 4016712066 |  |
| 31 | Tiếng Anh tăng cường 1(219)\_01DHQTKCK14A1 | Hồ Thị Thanh Vân | 5  3 | 10,11  8, 9 | 754 109 7690 |  |  |
| 32 | Tiếng Anh tăng cường 1(219)\_04DHTDHCK14A1 | Hồ Thị Thanh Vân | 7 | 2,3,4,5 | 754 109 7690 |  |
| 33 | Tiếng Anh tăng cường 1(219)\_05DHDDTCK14A2 | Hồ Thị Thanh Vân | 3 | 3,4 | 754 109 7690 |  |
| Tiếng Anh tăng cường 1(219)\_05DHDDTCK14A2 | Hồ Thị Thanh Vân | 4 | 4,5 | 754 109 7690 |
| 34 | Tiếng Anh cơ bản 1 (219).01/ DHQTKCK13Z | Phạm Hải Yến | 2 | 12 | 5760381811 |  |  |
| 35 | Tiếng Anh cơ bản 1 (219).07/DHTDHCK13A | Phạm Hải Yến | 2 | 34 | 5760381811 |  |  |
| 36 | Tiếng Anh cơ bản 1 (219).03/DHCTTCK13 | Phạm Hải Yến | 3 | 34 | 5760381811 |  |  |
| 37 | Tiếng Anh Tăng cường 2 (219).05/DHOTOCK13D | Phạm Hải Yến | 4 | 34 | 5760381811 |  |  |
| 38 | TACN Điện (219).01/ DHDDTCK12Z | Phạm Hải Yến | 5 | 345 | 5760381811 |  |  |
| 39 | Tiếng Anh Tăng cường 2 (219).05/DHOTOCK13D | Phạm Hải Yến | 6 | 34 | 5760381811 |  |  |
|  | 1. **Khoa Sư phạm** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (219) \_01/DHĐTCK 12Z(DCN) | Lê Trọng Phong | 2 | 8-9 | 9143894474 |  |  |
| 2 | Nghiên cứu khoa học (219)\_01 CLCCTMK 11Z | Lê Trọng Phong | 5 | 8-10 | 9143894474 |  |  |
| 3 | Nhập môn logic học (219)\_01 DHQTKCK 14A1 | Phan Cẩm Tú | 2 | 10-11 | 9176488804 |  |  |
| 4 | Phương trên dạy học (219)\_01 DHĐTCK 12Z(DCN) | Võ An Hải | 5 | 8-9 | 9946245621 | Hai1975 |  |
| 5 | Tiếng việt nâng cao 1 (219)\_01 DHQTKCK 14A1 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 7 | 10-11 | 2322709909 |  |  |
|  | 1. **Khoa Kinh tế** | | | | | | |
| 1 | Quản trị nhân lực(219) \_01/ DHQTKCK12Z | Nguyễn Thị Trâm | 2 | 7,8 | 2275393173 | 8Tramnguyen |  |
| 2 | Quản trị nhân lực(219) \_01/ DHQTKCK12Z | Nguyễn Thị Trâm | 3 | 7,8 | 2275393173 | 8Tramnguyen |  |
| 3 | Văn hóa kinh doanh(219)01/DHQTKCK12Z | Nguyễn Thị Trâm | 4 | 7,8,9 | 2275393173 | 8Tramnguyen |  |
| 4 | [Thị trường chứng khoán (219)\_01/DHQTKCK11](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx)Z | Nguyễn Thị Mỹ Trang | 3 | 1,2,3 | 5270376880 | 123456 |  |
| 5 | Marketing căn bản(219)\_01/DHQTKCK13Z | Nguyễn Thị Mai Hương | 5 | 1,2 | 3295417553 | 8BUGEV |  |
| 6 | Quản trị tài chính(219)\_01/DHQTKCK13Z | Nguyễn Thị Mai Hương | 6 | 1,2 | 3295417553 | 8BUGEV |  |
| 7 | Quản trị tài chính(219)\_01/DHQTKCK12Z | Nguyễn Thị Mai Hương | 2 | 9,10,11 | 3295417553 | 8BUGEV |  |
| 8 | Kinh tế quốc tế(219)\_01/DHKTOCK12Z | Nguyễn Thị Mai Hương | 5 | 7,8 | 3295417553 | 8BUGEV |  |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp(219)\_01/DHKTOCK12Z | Nguyễn Thị Mai Hương | 4 | 7,8,9 | 3295417553 | 8BUGEV |  |
| 10 | Quản trị công nghệ(219)\_01/DHQTKCK11Z | Nguyễn Thị Kim Oanh | 2 | 1,2,3 | 8409224756 | cooanh |  |
| 11 | Quản trị công nghệ(219)\_01/DHQTKCK11Z | Nguyễn Thị Kim Oanh | 5 | 1,2 | 8409224756 | cooanh |  |
| 12 | Quản trị doanh nghiệp(219)\_01/DHQTKCK13Z | Nguyễn Thị Kim Oanh | 4 | 1,2,3 | 8409224756 | cooanh |  |
| 13 | Quản trị tác nghiệp(219)\_01/DHQTKCK12Z | Nguyễn Thị Kim Oanh | 3 | 9,10,11 | 8409224756 | cooanh |  |
| 14 | Quản trị công nghệ(219)\_01/DHKTOCK12Z | Nguyễn Thị Kim Oanh | 4 | 10,11 | 8409224756 | cooanh |  |
| 15 | Quản trị sản xuất (219)\_01/DHKTOCK12Z | Nguyễn Thị Kim Oanh | 5 | 9,10 | 8409224756 | cooanh |  |
| 16 | Nhập môn quản trị học(219)\_01/DHQTKCK14Z | Nguyễn Thị Kim Oanh | 2 | 8,9 | 8409224756 | cooanh |  |
| 17 | [Kế toán máy (219)\_01/](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx)DHKTOCK11Z | Chu Thị Anh Đào | 2 | 1,2,3 | 7847455869 | 123456 |  |
| 18 | Kế toán thuế (219)\_01/DHKTOCK12Z | Chu Thị Anh Đào | 2 | 8,9 | 7847455869 | 123456 |  |
| 19 | Kế toán tài chính 2 (219)\_01/DHKTOCK12Z | Chu Thị Anh Đào | 2 | 10,11 | 7847455869 | 123456 |  |
| 20 | Kế toán thuế (219)\_01/DHKTOCK12Z | Chu Thị Anh Đào | 3 | 8,9 | 7847455869 | 123456 |  |
| 21 | Kế toán tài chính 2 (219)\_01/DHKTOCK12Z | Chu Thị Anh Đào | 3 | 10,11 | 7847455869 | 123456 |  |
| 22 | Kế toán tài chính 1(219)\_01/DHKTOCK13Z | Chu Thị Anh Đào | 4 | 1,2,3 | 7847455869 | 123456 |  |
| 23 | Kế toán máy (219)\_01/DHKTOCK13Z | Chu Thị Anh Đào | 5 | 4,5 | 7847455869 | 123456 |  |
| 24 | [Kế toán máy (219)\_01/](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx)DHKTOCK11Z | Chu Thị Anh Đào | 6 | 1,2 | 7847455869 | 123456 |  |
| 25 | Lịch sử các học thuyết kinhtế(219)\_01/DHQTKCK14A1 + DHKTOCK14A1 | Nguyễn Thị Thơ | 3 | 8,9 | 789.448.9157 | 123456 |  |
| 26 | Lịch sử kinh tế quốc dân (219)\_01/DHQTKCK14A1 | Nguyễn Thị Thơ | 6 | 8,9 | 789.448.9157 | 123456 |  |
| 27 | Kinh doanh quốc tế (219)\_01 DHQTKCK 12Z | Nguyễn Thị Hoa | 5 | 9,10 | 7784752379 |  |  |
| 28 | Kinh tế vi mô (219)\_01 DHQTKCK 14Z | Nguyễn Thị Hoa | 3 | 10,11 | 7784752379 |  |  |
| 29 | Kế toán hành chính sự nghiệp  (219)\_01 | Lê Thị Ngân | 5 | 1,2,3 | 9067399115 | 123456 |  |
| 30 | Kế toán thuế (219)-01/DHKTOCK13Z | Chu Thị Cẩm Hà | 7 | 1,2,3 | 2764893720 | 1S0JLM |  |
|  | 1. **Khoa Cơ khí động lực** | | | | | | |
|  | **Bộ môn công nghệ ô tô** |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống điều khiển tự động ô tô (219)\_03/DHOTOCK11A | Hoàng Văn Thức | 2 | 7,8,9 | 2353682677 | 84969930123 |  |
|  | Hệ thống điều khiển động cơ  (219)\_03/DHOTOCK11A | Hoàng Văn Thức | 4 | 7,8,9 | 2353682677 | 84969930123 |  |
|  | Hệ thống điều khiển tự động ô tô (219)\_02/DHOTOCK11B | Hoàng Văn Thức | 3 | 3,4,5 | 2353682677 | 84969930123 |  |
|  | Hệ thống điều khiển động cơ  (219)\_02/DHOTOCK11B | Hoàng Văn Thức | 5 | 1,2,3 | 2353682677 | 84969930123 |  |
|  | Hệ thống điều khiển tự động ô tô (219)\_01/DHOTOCK11C | Hoàng Văn Thức | 5 | 4,5,6 | 2353682677 | 84969930123 |  |
|  | Hệ thống điều khiển động cơ  (219)\_01/DHOTOCK11C | Hoàng Văn Thức | 6 | 1,2,3 | 2353682677 | 84969930123 |  |
|  | Hộp số tự động (219)­\_01  DHOTOCK12ABC | Hoàng Văn Thức | 4 | 10,11 | 2353682677 | 84969930123 |  |
|  | Hộp số tự động (219)­\_02  DHOTOCK12ABC | Hoàng Văn Thức | 2 | 1,2 | 2353682677 | 84969930123 |  |
|  | Lý thuyết ôtô(219)\_03/DHOTOCK13A | Nguyễn Ngọc Tú | 5 | 8,9,10 | 8680212649 | 039688 |  |
|  | Lý thuyết ôtô(219)\_02/DHOTOCK13B | Nguyễn Ngọc Tú | 6 | 3,4,5 | 8680212649 | 039688 |  |
|  | Lý thuyết ôtô(219)\_04/DHOTOCK13C | Nguyễn Ngọc Tú | 2 | 8,9,10 | 8680212649 | 039688 |  |
|  | Lý thuyết ôtô(219)\_01/DHOTOCK13D | Nguyễn Ngọc Tú | 3 | 3,4,5 | 8680212649 | 039688 |  |
|  | Chuyên đề tốt nghiệp CNOTO(219)\_02/DHOTOCK11A | Nguyễn Ngọc Tú | 3  6 | 7,8  7,8,9 | 8680212649 | 039688 |  |
|  | Kết cấu động cơ đốt trong(219)\_02/DHOTOCK13B | Dương Xuân Mỹ | 2 | 3,4,5 | 6105897367 | 2kBelb |  |
|  | Kỹ thuật mô tô, xe máy(219) \_01/DHOTOCK11C(A2.103) | Dương Xuân Mỹ | 3 | 3,4,5 | 6105897367 | 2kBelb |  |
|  | Kỹ thuật mô tô, xe máy(219)\_03 | Dương Xuân Mỹ | 3 | 9,10,11 | 6105897367 | 2kBelb |  |
|  | Tính toán động cơ đốt trong(219) \_02/DHOTOCK12C | Dương Xuân Mỹ | 4 | 1,2,3 | 6105897367 | 2kBelb |  |
|  | Tính toán động cơ đốt trong(219)\_01 | Dương Xuân Mỹ | 4 | 8,9 | 6105897367 | 2kBelb |  |
|  | Kết cấu động cơ đốt trong(219) \_01/DHOTOCK13D | Dương Xuân Mỹ | 5 | 1,2,3 | 6105897367 | 2kBelb |  |
|  | Kỹ thuật mô tô, xe máy(219) \_02 | Dương Xuân Mỹ | 6 | 1,2,3 | 6105897367 | 2kBelb |  |
|  | [Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường(219)\_ 04/CDOTOCK45A1](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Nguyễn Văn Đại | 2 | 1,2 | 4965945764 | 2Z5D8t |  |
|  | [Chuyên đề tốt nghiệp CNOTO(219)\_01/DHOTOCK11BC](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Nguyễn Văn Đại | 2 | 3,4,5 | 4965945764 | 2Z5D8t |  |
|  | [Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường(219)\_ 03/CDOTOCK45A2](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Nguyễn Văn Đại | 2 | 8,9 | 4965945764 | 2Z5D8t |  |
|  | Kết cấu động cơ đốt trong (219)\_03/DHOTOCK13A | Nguyễn Văn Đại | 2 | 10,11,12 | 4965945764 | 2Z5D8t |  |
|  | Kết cấu động cơ đốt trong (219)\_04/DHOTOCK13C | Nguyễn Văn Đại | 3 | 8,9,10 | 4965945764 | 2Z5D8t |  |
|  | [Chuyên đề tốt nghiệp DHCNOTO(219)\_01/DHOTOCK11BC](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Nguyễn Văn Đại | 4 | 1,2,3 | 4965945764 | 2Z5D8t |  |
|  | [Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường(219)\_ 01/DHKCKCK14A1](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Nguyễn Văn Đại | 4 | 10,11 | 4965945764 | 2Z5D8t |  |
|  | Kết cấu oto (219)\_02/DHOTOCK12C | Nguyễn Văn Đại | 5 | 3,4,5 | 4965945764 | 2Z5D8t |  |
|  | [Chuyên đề tốt nghiệp DHCNOTO(219)\_02/DHOTOCK11A](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Nguyễn Văn Đại | 5 | 7,8,9 | 4965945764 | 2Z5D8t |  |
|  | Kết cấu oto (219)\_01/DHOTOCK12A | Nguyễn Văn Đại | 6 | 10,11,12 | 4965945764 | 2Z5D8t |  |
|  | **Bộ môn CN Kỹ thuật cơ khí** |  |  |  |  |  |  |
|  | Chuyên đề tốt nghiệp ĐHCNCK(219)\_01/DHKCKCK11Z | Phạm Minh Tâm | 7 | 10,11,12 | 2178555056 | hello |  |
|  | Thiết kế xưởng cơ khí (219)\_01/DHKCKCK11Z | Phạm Minh Tâm | 3 | 3,4,5 | 2178555056 | hello |  |
|  | [Cơ lý thuyết (219)\_06DHOTOCK14A1](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Phạm Minh Tâm | 6 | 1,2 | 2178555056 | hello |  |
|  | [Cơ lý thuyết (219)\_07DHOTOCK14A2](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Phạm Minh Tâm | 5 | 1,2 | 2178555056 | hello |  |
|  | [Cơ lý thuyết (219)\_05DHOTOCK14A3](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Phạm Minh Tâm | 4 | 8,9 | 2178555056 | hello |  |
|  | [Cơ lý thuyết (219)\_04DHOTOCK14A4](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Phạm Minh Tâm | 2 | 10,11 | 2178555056 | hello |  |
|  | [Cơ lý thuyết (219)\_ (219)\_03DHOTOCK14A5](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Phạm Minh Tâm | 2 | 8,9 | 2178555056 | hello |  |
|  | [Cơ học ứng dụng (219)\_03CDOTOCK45A1](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Phạm Minh Tâm | 2 | 3,4 | 2178555056 | hello |  |
|  | [Cơ học ứng dụng (219)\_02CDOTOCK45A2](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) | Phạm Minh Tâm | 5 | 8,9 | 2178555056 | hello |  |
|  | Chuyên đề máy và công nghệ hiện đại (219)\_01/DHKCKCK11Z | Nguyễn Thanh Bình | 4 | 10,11 | 8678436317 |  |  |
| Chuyên đề máy và công nghệ hiện đại (219)\_01/DHKCKCK11Z | Nguyễn Thanh Bình | 6 | 7,8,9 |
|  | Công nghệ sửa chữa thiết bị cơ khí (219)\_01/DHKCKCK12Z | Nguyễn Thanh Bình | 4 | 1,2,3 | 8678436317 |  |  |
|  | Máy công cụ (219)\_01/DHKCKCK13Z | Nguyễn Thanh Bình | 5 | 1,2,3 | 8678436317 |  |  |
|  | Chuyên đề tốt nghiệp CNCK(219)\_01/DHKCKCK11Z | Trần Đình Hiếu | 5 | 7,8 | 3624294905 | 112233 |  |
| 7 | 7,8,9 |
|  | Công nghệ xử lý bề mặt219)\_01/DHKCKCK11Z | Trần Đình Hiếu | 5 | 3,4,5 | 3624294905 | 112233 |  |
|  | Nguyên lý – Chi tiết máy(219)\_01 DHOTOCK12A, B, C | Trần Đình Hiếu | 2 | 10,11,12 | 3624294905 | 112233 |  |
|  | Công nghệ kim loại(219)\_01DHOTOCK12A, B, C | Trần Đình Hiếu | 5 | 10,11 | 3624294905 | 112233 |  |
|  | Nguyên lý – Chi tiết máy(219) \_02/DHOTOCK12C | Trần Đình Hiếu | 3 | 1,2,3 | 3624294905 | 112233 |  |
|  | Công nghệ kim loại(219)\_02/DHOTOCK12C | Trần Đình Hiếu | 6 | 4,5 | 3624294905 | 112233 |  |
|  | An toàn và môi trường công nghiệp(219)\_01/DHKCKCK12Z | Trần Đình Hiếu | 4 | 4,5 | 3624294905 | 112233 |  |
|  | Tự động hóa thủy khí (219)\_01 /DHKCKCK12Z | Lương Văn Chiến | 2 | 1,2 | 9495840715 | chien1234 |  |
| 3 | 1,2 |
|  | Vẽ kỹ thuật (cơ khí, ô tô)(219)\_04/ DHOTOCK14A3,4,5 | Lương Văn Chiến | 3 | 8,9,10 | 9495840715 | chien1234 |  |
|  | Vẽ kỹ thuật (cơ khí, ô tô)(219)\_06/ CDOTOCK45A2 | Lương Văn Chiến | 4 | 8,9,10 | 9495840715 | chien1234 |  |
|  | Vẽ kỹ thuật (cơ khí, ô tô)(219)\_01/ DHKCKCK14A1 | Lương Văn Chiến | 5 | 8,9,10 | 9495840715 | chien1234 |  |
|  | An toàn và môi trường công nghiệp(219)\_03/ DHOTOCK12C | Lương Văn Chiến | 5 | 1,2 | 9495840715 | chien1234 |  |
|  | Vẽ kỹ thuật (cơ khí, ô tô)(219)\_07/ CDOTOCK45A1 | Lương Văn Chiến | 6 | 3,4,5 | 9495840715 | chien1234 |  |
|  | An toàn và môi trường công nghiệp(219)\_02/ DHOTOCK12A, B, C | Lương Văn Chiến | 6 | 8,9 | 9495840715 | chien1234 |  |
|  | Vật liệu cơ khí(219)\_01/DHKCKCK14A1 | Phạm Huy Bằng | 5 | 11,12 | 333 102 9755 | 123456 |  |
|  | 1. **Khoa Cơ khí chế tạo** | | | | | | |
| 1 | Công nghệ chế tạo máy 2  (219)\_01/DHCTMCK12Z(CNC) | Lê Thái Sơn | 4 | 8,9,10 | 8361780878 | 123456 |  |
| 2 | Nhiệt kỹ thuật  (219)\_01/DHCTMCK12Z(CNC) | Lê Thái Sơn | 6 | 8,9 | 8361780878 | 123456 |  |
| 3 | Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt  (219)\_03/DHCTMCK13A | Đậu Phi Hải | 5 | 8,9,10 | 3366026091 | 3eqklS |  |
| 4 | Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt  (219)\_01/DHCTMCK13C | Đậu Phi Hải | 6 | 1,2,3 | 3366026091 | 3eqklS |  |
| 5 | Chuyên đề TN 1 - ĐH ngành CN CTM(219)\_01/DHCTMCK11A(CNC) | Lương Hải Chung | 2 | 2,3,4 | 9295942312 | 3ENIKn |  |
| 6 | Máy CCĐK theo chương trình số  (219)\_01/DHCTMCK12Z(CNC) | Lương Hải Chung | 2 | 10,11,12 | 9295942312 | 3ENIKn |  |
| 7 | Cơ học lý thuyết  (219)\_01/DHTDHCK12Z | Lương Hải Chung | 4 | 8,9 | 9295942312 | 3ENIKn |  |
| 8 | Sức bền vật liệu (+thí nghiệm)  (219)-01/DHKCKCK13Z | Lương Hải Chung | 4 | 1,2,3 | 9295942312 | 3ENIKn |  |
| 9 | Chuyên đề TN 1 - ĐH ngành CN CTM(219)\_01/DHCTMCK11A(CNC) | Lương Hải Chung | 5 | 2,3 | 9295942312 | 3ENIKn |  |
| 10 | Thiết kế dụng cụ cắt  (219)\_02/DHCTMCK12Z(CNC) | Lương Hải Chung | 3 | 11,12 | 9295942312 | 3ENIKn |  |
| 11 | [Vẽ](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) kỹ thuật (cơ khí, ô tô)  (219)-05/CDHANCK45Z | Lê Phú Cường | 2 | 3,4,5 | 2028992280 | 123456 |  |
| 12 | [Vẽ](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) kỹ thuật (cơ khí, ô tô)  (219)-03/DHCTMCK14A2 | Lê Phú Cường | 2 | 8,9,10 | 2028992280 | 123456 |  |
| 13 | [Vẽ](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) kỹ thuật (cơ khí, ô tô)(219)-02/DHCTMCK14A1 | Lê Phú Cường | 5 | 3,4,5 | 2028992280 | 123456 |  |
| 14 | Công nghệ chế tạo máy 2  (219)\_02/DHCTMCK12B(CNC) | Nguyễn Bá Thuận | 4 | 8,9,10 | 2090594257 | Ckct1234 |  |
| 15 | Nhiệt kỹ thuật  (219)\_02/DHCTMCK12B(CNC) | Nguyễn Bá Thuận | 6 | 8,9 | 2090594257 | Ckct1234 |  |
| 16 | Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt(219)\_02/DHCTMCK13B\_ | Nguyễn Bá Thuận | 2 | 1,2,3 | 2090594257 | Ckct1234 |  |
| 17 | Nguyên lý chi tiết máy(219)\_03/DHCTMCK13A | Nguyễn Bá Thuận | 2 | 8,9,10 | 2090594257 | Ckct1234 |  |
| 18 | Nguyên lý chi tiết máy(219)\_02/DHCTMCK13B\_ | Nguyễn Bá Thuận | 6 | 1,2,3 | 2090594257 | Ckct1234 |  |
| 19 | Cơ học ứng dụng  (219)\_01/CDHANCK45A1 | Lưu Thủy Chung | 2 | 1,2 | 3116265459 | 2611 |  |
| 20 | Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường (219)\_02/CDHANCK45A1 | Lưu Thủy Chung | 6 | 1,2 | 3116265459 | 2611 |  |
| 21 | Kỹ thuật hàn  (219)-01/CDHANCK45 | Kiều Anh Dũng | 4 | 1,2,3 | 9134646069 | 9qcAJ4 |  |
| 22 | Vật liệu cơ khí  (219)- 02/DHCTMCK14A1 | Kiều Anh Dũng | 6 | 3,4 | 9134646069 | 9qcAJ4 |  |
| 23 | Cơ lý thuyết  (219)\_02/DHCTMCK14A2 | Ngô Văn Giang | 2 | 11,12 | 439 092 701 | K14A2 |  |
| 24 | Công nghệ kim loại  (219)\_01/DHCTMCK14A2 | Ngô Văn Giang | 3 | 11,12 | 814 581 927 | K14A2 |  |
| 25 | vẽ kỹ thuật(điện điện tử)  219\_01/DHTDHCK14A2(A3-308) | Ngô Văn Giang | 4 | 8,9 | 972 326 348 | K14A2 |  |
| 26 | Nguyên lý chi tiết máy  (219)\_01/DHCTMCK13C | Ngô Văn Giang | 5 | 1,2,3 | 559 940 904 | K13C |  |
| 27 | Máy cắt  (219)\_02/DHCTMCK12Z(CNC) | Ngô Văn Giang | 5 | 10,11 | 580 114 456 | K12Z |  |
| 28 | Cơ lý thuyết  (219)\_01/DHCTMCK14A1 | Ngô Văn Giang | 6 | 1,2 | 740 344 667 | K14A1 |  |
| 29 | [Quy](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) hoạch thực nghiệm (219)\_02/DHCTMCK11B(CNC) | Lê Văn Sinh | 2 | 8,9,10 | 3963298093 | 019586 |  |
| 30 | [Quy](http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/StudyRegister/RegistrationReport.aspx) hoạch thực nghiệm  (219)­-0­­­­­­­­­1/DHCTMCK11A(CNC) | Lê Văn Sinh | 3 | 1,2,3 | 3963298093 | 019586 |  |
| 31 | Rô bốt công nghiệp (219)\_02/DHCTMK11B(CNC) | Lê Văn Sinh | 4 | 8,9,10 | 3963298093 | 019586 |  |
| 32 | Rô bốt công nghiệp (219)\_01/DHCTMK11A(CNC) | Lê Văn Sinh | 6 | 1,2,3 | 3963298093 | 019586 |  |
| 33 | Máy cắt (219)\_01/DHCTMCK12Z(CNC) | Lê Văn Sinh | 5 | 10,11 | 3963298093 | 019586 |  |
| 34 | Thiết kế dụng cụ cắt  (219)\_02 | Lê Văn Sinh | 3 | 11,12 | 3963298093 | 019586 |  |
| 35 | Máy CCĐK theo chương trình số(219)\_02/DHCTMCK12Z(CNC) | Nguyễn Thanh Sơn | 2 | 10,11,12 | 6295157898 | 000333 |  |
|  | 1. **Khoa Công nghệ thông tin** | | | | | | |
|  | Công nghệ phần mềm (219)\_01/DHCTTCK11Z | Nguyễn Thị Lan Anh | 2 | 7, 8 | 4215819067 |  |  |
| Công nghệ phần mềm (219)\_01/DHCTTCK11Z | Nguyễn Thị Lan Anh | 3 | 9, 10, 11 | 4215819067 |  |  |
|  | Chuyên đề tốt nghiệp 1 (219)\_01/DHCTTCK11Z | Võ Thị Kim Hoa | 3 | 7, 8 | 8314444008 |  |  |
| Chuyên đề tốt nghiệp 1 (219)\_01/DHCTTCK11Z | Võ Thị Kim Hoa | 4 | 9, 10, 11 | 8314444008 |  |  |
|  | Phần mềm mã nguồn mở (219)\_01/DHCTTCK11Z | Lê Thanh Tươi | 7 | 3, 4, 5 | 4280702979 |  |  |
|  | Kỹ thuật truyền số liệu (219)\_01/DHCTTCK12Z | Trần Thị Gia | 4 | 8, 9 | 3625978803 |  |  |
|  | Lý thuyết phát triển ứng dụng di động (219)\_01/DHCTTCK12Z | Trần Bình Giang | 4 | 10, 11 | 2177953827 |  |  |
|  | Mạng máy tính (219)\_01/DHCTTCK12Z | Phạm Thị Đào | 2 | 10, 11 | 4846827169 |  |  |
|  | Nhập môn Trí tuệ nhân tạo (219)\_01/DHCTTCK12Z | Hồ Ngọc Vinh | 5 | 10, 11 | 8429328638 |  |  |
|  | Vi xử lý  (219)\_01/DHCTTCK12Z | Vũ Thị Thu Hiền | 6 | 8, 9, 10 | 5558240251 |  |  |
|  | Cơ sở dữ liệu (219)\_01/DHDTTCK12Z(DTV) | Trần Thị Gia | 5 | 8, 9 | 3625978803 |  |  |
|  | Phân tích thiết kế hệ thống với UML (219)\_01/DHCTTCK13Z | Nguyễn Thị Lan Anh | 2 | 1, 2 | 4215819067 |  |  |
|  | Toán rời rạc (219)\_01/DHCTTCK13Z | Trần Thị Gia | 4 | 1, 2 | 3625978803 |  |  |
|  | Lập trình Java (219)\_01/DHCTTCK14Z | Võ Thị Kim Hoa | 6 | 10, 11 | 8314444008 |  |  |
|  | Hệ điều hành (219)\_01/DHCTTCK14Z | Hồ Ngọc Vinh | 3 | 8, 9 | 8429328638 |  |  |
|  | Mạng máy tính (219)\_02/DHCTTCK14Z | Lê Văn Vinh | 2 | 8, 9 | 7179529660 |  |  |
|  | Lập trình C/C++ (219)\_01/DHCTTCK14Z | Phạm Thị Thanh Bình | 3 | 10, 11 | 3370257745 |  |  |
|  | Thiết kế đa phương tiện (219)\_01/DHCTTCK14Z | Trần Bình Giang | 2 | 10, 11 | 2177953827 |  |  |
|  | Tin học (219)\_06/CDOTOCK45A1 | Trần Bình Giang | 5 | 1, 2, 3 | 2177953827 |  |  |
|  | Tin học (219)\_05/CDOTOCK45A2 | Trần Thị Gia | 3 | 8, 9, 10 | 3625978803 |  |  |
|  | Tin học (219)\_01/CDCTMCK45A1 | Nguyễn Thị Phương Thủy | 3 | 1, 2, 3 | 7485334914 |  |  |
|  | Tin học (219)\_02/CDTDHCK45A1 | Võ Thị Kim Hoa | 2 | 8, 9, 10 | 8314444008 |  |  |
|  | Tin học (219)\_01/CDMDKCK45A1 | Phạm Thị Thanh Bình | 6 | 8, 9, 10 | 3370257745 |  |  |
|  | Tin học (219)\_04/CDDCNCK45A1 | Vũ Thị Thu Hiền | 2 | 1, 2, 3 | 5558240251 |  |  |
|  | 1. **Khoa Điện** | | | | | | |
| 1 | Điều khiển lập trình PLC (+BTL)(219)\_01/DHTDHCK12Z | Thái Hữu Nguyên | 3 | 11,12 | 4172938625 |  |  |
| 2 | Điều khiển mờ và mạng nơ-ron(219) \_01/DHTDHCK11Z | Thái Hữu Nguyên | 6 | 1,2,3 | 4172938625 |  |  |
| 3 | Mạng và Cung cấp điện(219)\_03/DHDDTCK13A | Võ Tiến Trung | 5 | 8,9,10 | 2882516393 | 123456 |  |
| 4 | Mạng và Cung cấp điện(219)\_02/DHDDTCK13B | Võ Tiến Trung | 6 | 8,9,10 | 2882516393 | 123456 |  |
| 5 | Mạng và Cung cấp điện(219)\_01/DHDDTCK13C | Võ Tiến Trung | 5 | 1,2,3 | 2882516393 | 123456 |  |
| 6 | Kỹ thuật biến đổi (+TN)(219)\_01/DHDDTCK12Z(HTD) | Trần Duy Trinh | 2 | 1,2,3 | 3055707719 | 757575 |  |
| 7 | Truyền động điện tự động(+BTL)(219)\_01/DHTDHCK12Z | Trần Duy Trinh | 3 | 8,9,10 | 3055707719 | 757575 |  |
| 8 | Hệ thống thông tin công nghiệp(219) \_02/DHDDTCK12Z(DCN) | Trần Duy Trinh | 4 | 8,9 | 3055707719 | 757575 |  |
| 9 | Hệ thống thông tin công nghiệp(219) \_01/DHDDTCK12Z(HTD) | Trần Duy Trinh | 6 | 1,2,3 | 3055707719 | 757575 |  |
| 10 | Vật liệu điện, điện tử (219) -\_01/CDTDHCK45A1 | Dương Thị Tuyết Mai | 5 | 8,9 | 2341652940 | 123456 |  |
| 11 | Kỹ thuật đo lường (+ Thí nghiệm)(219)\_01 DHDDTCK13C | Nguyễn Thị Thanh Bình | 3 | 1,2 | 397566743 | 1234 |  |
| 12 | Kỹ thuật đo lường (+ Thí nghiệm)(219)\_03/DHDDTCK13A | Nguyễn Thị Thanh Bình | 3 | 8,9 | 397566743 | 1234 |  |
| 13 | Kỹ thuật đo lường (+ Thí nghiệm)(219)\_02/DHDDTCK13B | Nguyễn Thị Thanh Bình | 5 | 8,9 | 397566743 | 1234 |  |
| 14 | Vật liệu điện, điện tử (219)\_03/CDDCNCK45A1 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 4 | 1,2 | 397566743 | 1234 |  |
| 15 | Kỹ thuật biến đổi (+TN)(219)\_02/DHDDTCK12Z(DCN) | Bùi Trung Tuyến | 3 | 8,9,10 | 4788701721 |  |  |
| 16 | Cơ sở kỹ thuật điện(219)\_01/CDTDHCK45A1 | Phạm Văn Tuấn | 3 | 8,9,10 | 7372012431 | thayptuan |  |
| 17 | Trường điện từ(219)\_02/DHDDTCK14A1 | Phạm Văn Tuấn | 6 | 9,10 | 7372012431 | thayptuan |  |
| 18 | Cơ sở kỹ thuật điện (219) 03/CDDCNCK45A1 | Nguyễn Văn Độ | 3 | 1,2,3 | 8406478123 | 686868 |  |
| 19 | Tự động hóa quá trình(219)\_01/DHTDHCK12Z | Bùi Thanh Hòa | 4 | 10,11,12 | 289815535 | thanhhoa |  |
| 20 | Điều khiển quá trình(219)\_01/DHTDHCK12Z | Bùi Thanh Hòa | 6 | 8,9,10 | 289815535 | thanhhoa |  |
| 21 | Kỹ thuật nhiệt lạnh(219)\_01/DHTDHCK12Z | Nguyễn Trường Phúc | 6 | 11,12 | 8486593638 | thayphuc |  |
| 22 | Trường điện từ(219)\_01 | Trần Thu Trà | 3 | 5,6 | 6708505061 |  |  |
| 23 | Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện(219)\_02/DHDDTCK12Z(DCN) | Võ Tiến Dũng | 4 | 10,11 | 2042935445 | tiendung |  |
| 24 | Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện(219)\_01/DHDDTCK12Z(HTD) | Võ Tiến Dũng | 4 | 3,4 | 2042935445 | tiendung |  |
| 25 | Lý thuyết mạch điện 2 (+ Bài tập dài)(219)\_02/DHTDHCK13A | Võ Tiến Dũng | 4 | 1,2 | 2042935445 | tiendung |  |
| 26 | Lý thuyết mạch điện 2 (+ Bài tập dài)(219)\_01/DHTDHCK13B | Võ Tiến Dũng | 3 | 9,10 | 2042935445 | tiendung |  |
| 27 | Nghiên cứu khoa học (+BTL)(219) \_01/CLCDDTK11Z | Võ Tiến Dũng | 5 | 8,9,10 | 2042935445 | tiendung |  |
| 28 | Lý thuyết điều khiển Robot (219)\_01/DHTDHCK11Z | Nguyễn Anh Tuấn | 3 | 3,4,5 | 5321296709 | ThayNtuan |  |
| 29 | Điều khiển tối ưu và thích nghi(219)\_01/DHTDHCK11Z | Nguyễn Anh Tuấn | 2 | 1,2,3 | 5321296709 | ThayNtuan |  |
| 30 | Lý thuyết điều khiển tự động (+ Bài tập dài)(219)\_01/DHTDHCK13A | Nguyễn Anh Tuấn | 3 | 1,2 | 5321296709 | ThayNtuan |  |
| 31 | Lý thuyết điều khiển tự động (+ Bài tập dài)(219)\_02 | Nguyễn Anh Tuấn | 2 | 7,8 | 5321296709 | ThayNtuan |  |
| 32 | Lý thuyết mạch điện 1 (+ Thí nghiệm) (219)\_02/DHDDTCK14A1 | Nguyễn Anh Tuấn | 6 | 7,8 | 5321296709 | ThayNtuan |  |
| 33 | Lý thuyết mạch điện 1 (+ Thí nghiệm)(219)\_03/DHDDTCK14A1 | Nguyễn Anh Tuấn | 7 | 10,11 | 5321296709 | ThayNtuan |  |
| 34 | Lý thuyết mạch điện 1 (+ Thí nghiệm) (219)\_01/DHDDTCK14A2 | Nguyễn Anh Tuấn | 6 | 3,4 | 5321296709 | ThayNtuan |  |
| 35 | Lý thuyết mạch điện 1 (+ Thí nghiệm)(219)\_04 | Nguyễn Anh Tuấn | 6 | 1,2 | 5321296709 | ThayNtuan |  |
|  | 1. **Khoa Điện tử** | | | | | | |
| 1 | Điện tử cơ bản(219)\_01/DHCTTCK14A1 | Bùi Xuân Vinh | 6 | 8,9 | 392 869 0894 |  |  |
| 2 | Kỹ thuật điện tử(219)\_1/DHOTOCK11B | Bùi Xuân Vinh | 7 | 7,8,9,10 | 392 869 0894 |  |  |
| 3 | Xử lý số tín hiệu(219)\_02/DHDDTCK11Z(HTD) | Trần Thị Thương | 2 | 8,9,10 | 430 684 7426 |  |  |
| 4 | Kỹ thuật truyền số liệu(219)\_01  /DHDDTCK12Z(HTD) | Trần Thị Thương | 3 | 1,2 | 430 684 7426 |  |  |
| 5 | Kỹ thuật truyền số liệu và mạng(219)\_01  /DHDTTCK12Z(DTV) | Trần Thị Thương | 3 | 8,9 | 430 684 7426 |  |  |
| 6 | Hệ thống viễn thông(219)\_01 /DHDTTCK12Z(DTV) | Trần Thị Thương | 3 | 10,11,12 | 430 684 7426 |  |  |
| 7 | Mạng thế hệ mới (NGN)(219)\_01  /DHDTTCK11Z | Trần Thị Thương | 4 | 3,4,5 | 430 684 7426 |  |  |
| 8 | Xử lý số tín hiệu(219)\_01 /DHDDTCK11Z(DCN) | Trần Thị Thương | 5 | 3,4,5 | 430 684 7426 |  |  |
| 9 | Kỹ thuật truyền số liệu(219)\_02  /DHDDTCK12Z(DCN) | Trần Thị Thương | 6 | 8,9 | 430 684 7426 |  |  |
| 10 | Kỹ thuật truyền hình (219)\_01/DHDTTCK11Z | Hoàng Công Anh | 3 | 8-10 | 9848472185 | ktth2020 |  |
| 11 | Điện tử tương tự và số(219)\_ 01/DHDDTCK13C | Lê Thị Ngọc Hà | 2 | 1,2 | 8423431626 |  |  |
| 12 | Điện tử tương tự và số(219)\_02/DHDDTCK13B | Lê Thị Ngọc Hà | 3 | 8,9 | 8423431626 |  |  |
| 13 | Điện tử tương tự và số(219)\_03/DHDDTCK13A | Lê Thị Ngọc Hà | 6 | 8,9 | 8423431626 |  |  |
| 14 | Xử lý số tín hiệu(219)\_01 /DHDTTCK12Z(DTV) | Lê Thị Ngọc Hà | 4 | 8,9,10 | 8423431626 |  |  |
| 15 | Thiết kế số dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL)(219)\_01/DHDTTCK12Z(DTV) | Nguyễn Đăng Thông | 2 | 8,9 | 8608098634 |  |  |
| 16 | Thiết kế số dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL)(219)\_01/DHDTVCK13Z | Nguyễn Đăng Thông | 4 | 1,2 | 8608098634 |  |  |
| 17 | An toàn lao động và vật liệu điện lạnh(219)\_01/CDMDKCK45A1 | Nguyễn Đăng Thông | 5 | 8,9 | 8608098634 |  |  |
| 18 | Điện tử thông tin(219)\_01 /DHDTTCK12Z(DTV) | Nguyễn Đăng Thông | 6 | 8,9,10 | 8608098634 |  |  |
| 19 | Vi xử lý(219)\_02/DHTDHCK14A1 | Nguyễn Minh Quân | 4 | 3,4 | 6102116601 |  |  |
| 20 | Vi xử lý(219)\_01/DHTDHCK14A2 | Nguyễn Minh Quân | 6 | 9,10 | 6102116601 |  |  |
| 21 | Thông tin vô tuyến(219)\_01 /DHDTTCK11Z(DTV) | Lê Văn Biên | 2 | 1,2,3 | 8381072763 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Các ĐV, Đoàn TN;  - Lưu: VT, ĐT. |  | **NHÀ TRƯỜNG** |
|  | **PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH** |
|  | *Đã ký* |
|  | **TS. Phạm Hữu Truyền** |