|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ  BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | |
| **PHÒNG GIÁO VỤ** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** | |
| Số: 75 /TB-GV | *Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019* | |

**THÔNG BÁO**

**ĐIỀU CHỈNH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TẠI PHÒNG 305-A2**

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2019-2020; Căn cứ tình hình phòng học thực tế của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo:

- Điều chỉnh các lớp học phần tại phòng 305-A2

- Thời gian điều chỉnh: **Từ 12/8 đến 8/9/2019** (Sau thời gian trên các lớp quay về học tại phòng 305-A2 như bình thường)

**Danh sách các lớp học phần ở phòng 305-A2 điều chỉnh**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã môn** | **Tên môn học – học phần** | **Mã nhóm** | **Thứ** | **Kíp** | **Phòng học cũ** | **Phòng học mới** |
| 1 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 05 | 2 | 1,3 | 305-A2 | **603-A2** |
| 2 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 06 | 2 | 2,3 | 305-A2 | **603-A2** |
| 3 | ELE1433 | Kỹ thuật số | 01 | 2 | 4 | 305-A2 | **603-A2** |
| 4 | ELE1433 | Kỹ thuật số | 02 | 2 | 5 | 305-A2 | **603-A2** |
| 5 | ELE1433 | Kỹ thuật số | 03 | 3 | 1 | 305-A2 | **603-A2** |
| 6 | ELE1433 | Kỹ thuật số | 04 | 3 | 2 | 305-A2 | **603-A2** |
| 7 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 07 | 3 | 4,6 | 305-A2 | **603-A2** |
| 8 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 08 | 3 | 5,6 | 305-A2 | **603-A2** |
| 9 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 09 | 4 | 1,3 | 305-A2 | **603-A2** |
| 10 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 10 | 4 | 2,3 | 305-A2 | **603-A2** |
| 11 | ELE1433 | Kỹ thuật số | 05 | 4 | 4 | 305-A2 | **305-A2** |
| 12 | ELE1433 | Kỹ thuật số | 06 | 4 | 5 | 305-A2 | **305-A2** |
| 13 | ELE1433 | Kỹ thuật số | 05 | 5 | 1 | 305-A2 | **603-A2** |
| 14 | ELE1433 | Kỹ thuật số | 06 | 5 | 2 | 305-A2 | **603-A2** |
| 15 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 11 | 5 | 4,6 | 305-A2 | **603-A2** |
| 16 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 12 | 5 | 5,6 | 305-A2 | **603-A2** |
| 17 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 11 | 6 | 1,3 | 305-A2 | **603-A2** |
| 18 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 12 | 6 | 2,3 | 305-A2 | **603-A2** |
| 19 | ELE1433 | Kỹ thuật số | 05 | 6 | 4 | 305-A2 | **603-A2** |
| 20 | ELE1433 | Kỹ thuật số | 06 | 6 | 5 | 305-A2 | **603-A2** |

**Trân trọng thông báo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nơi nhận**:  - Sinh viên các lớp liên quan (t/h)  - Giảng viên các lớp liên quan (p/h);  - TT Dịch vụ (p/h);  - Phổ biến Website;  - Lưu GV. | **KT.TRƯỞNG PHÒNG**  **PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**  **(Đã ký)**  **Ngô Xuân Thành** | | |
| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ  BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | | | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | |
| **PHÒNG GIÁO VỤ** | | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** | | |
| Số: 75 /TB-GV | | *Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019* | | |

**THÔNG BÁO**

**ĐIỀU CHỈNH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TẠI PHÒNG 301-A2**

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2019-2020; Căn cứ tình hình phòng học thực tế của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo:

- Điều chỉnh các lớp học phần tại phòng 301-A2

- Thời gian điều chỉnh: **Từ 12/8 đến 8/9/2019** (Sau thời gian trên các lớp quay về học tại phòng 305-A2 như bình thường)

**Danh sách các lớp học phần ở phòng 301-A2 điều chỉnh**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã môn** | **Tên môn học – học phần** | **Mã nhóm** | **Thứ** | **Kíp** | **Phòng học cũ** | **Phòng học mới** |
| 1 | BAS1225 | Vật lý 2 và thí nghiệm | 01 | 2 | 1,3 | 301-A2 | **701-A2** |
| 2 | BAS1225 | Vật lý 2 và thí nghiệm | 02 | 2 | 2,3 | 301-A2 | **701-A2** |
| 3 | BAS1227 | Vật lý 3 và thí nghiệm | 01 | 2 | 4,6 | 301-A2 | **701-A2** |
| 4 | BAS1227 | Vật lý 3 và thí nghiệm | 02 | 2 | 5,6 | 301-A2 | **701-A2** |
| 5 | BAS1227 | Vật lý 3 và thí nghiệm | 03 | 3 | 1,3 | 301-A2 | **701-A2** |
| 6 | BAS1227 | Vật lý 3 và thí nghiệm | 04 | 3 | 2,3 | 301-A2 | **701-A2** |
| 7 | BAS1225 | Vật lý 2 và thí nghiệm | 03 | 3 | 4,6 | 301-A2 | **701-A2** |
| 8 | BAS1225 | Vật lý 2 và thí nghiệm | 04 | 3 | 5,6 | 301-A2 | **701-A2** |
| 9 | BAS1225 | Vật lý 2 và thí nghiệm | 05 | 4 | 1,3 | 301-A2 | **701-A2** |
| 10 | BAS1225 | Vật lý 2 và thí nghiệm | 06 | 4 | 2,3 | 301-A2 | **701-A2** |
| 11 | BAS1227 | Vật lý 3 và thí nghiệm | 05 | 4 | 4,6 | 301-A2 | **701-A2** |
| 12 | BAS1227 | Vật lý 3 và thí nghiệm | 06 | 4 | 5,6 | 301-A2 | **701-A2** |
| 13 | BAS1227 | Vật lý 3 và thí nghiệm | 07 | 5 | 1,3 | 301-A2 | **701-A2** |
| 14 | BAS1227 | Vật lý 3 và thí nghiệm | 08 | 5 | 2,3 | 301-A2 | **701-A2** |
| 15 | BAS1225 | Vật lý 2 và thí nghiệm | 07 | 5 | 4,6 | 301-A2 | **701-A2** |
| 16 | BAS1225 | Vật lý 2 và thí nghiệm | 08 | 5 | 5,6 | 301-A2 | **701-A2** |
| 17 | BAS1227 | Vật lý 3 và thí nghiệm | 09 | 6 | 1,3 | 301-A2 | **301-A2** |
| 18 | BAS1227 | Vật lý 3 và thí nghiệm | 10 | 6 | 2,3 | 301-A2 | **301-A2** |
| 19 | MUL1240 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 01 | 6 | 4,6 | 301-A2 | **301-A2** |

**Trân trọng thông báo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nơi nhận**:  - Sinh viên các lớp liên quan (t/h)  - Giảng viên các lớp liên quan (p/h);  - TT Dịch vụ (p/h);  - Phổ biến Website;  - Lưu GV. | **KT.TRƯỞNG PHÒNG**  **PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**  **(Đã ký)**  **Ngô Xuân Thành** | | |
| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ  BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | | | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | |
| **PHÒNG GIÁO VỤ** | | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** | | | |
| Số: 75 /TB-GV | | *Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019* | | | |

**THÔNG BÁO**

**ĐIỀU CHỈNH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TẠI PHÒNG 302-A2**

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2019-2020; Căn cứ tình hình phòng học thực tế của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo:

- Điều chỉnh các lớp học phần tại phòng 302-A2

- Thời gian điều chỉnh: **Từ 12/8 đến 8/9/2019** (Sau thời gian trên các lớp quay về học tại phòng 305-A2 như bình thường)

**Danh sách các lớp học phần ở phòng 302-A2 điều chỉnh**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã môn** | **Tên môn học – học phần** | **Mã nhóm** | **Thứ** | **Kíp** | **Phòng học cũ** | **Phòng học mới** |
| 1 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 01 | 2 | 1,3 | 302-A2 | **302-A2** |
| 2 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 02 | 2 | 2,3 | 302-A2 | **302-A2** |
| 3 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 11 | 2 | 4,6 | 302-A2 | **403-A2** |
| 4 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 12 | 2 | 5,6 | 302-A2 | **403-A2** |
| 5 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 13 | 3 | 1,3 | 302-A2 | **403-A2** |
| 6 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 14 | 3 | 2,3 | 302-A2 | **403-A2** |
| 7 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 03 | 3 | 4,6 | 302-A2 | **403-A2** |
| 8 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 04 | 3 | 5,6 | 302-A2 | **403-A2** |
| 9 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 05 | 4 | 1,3 | 302-A2 | **403-A2** |
| 10 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 06 | 4 | 2,3 | 302-A2 | **403-A2** |
| 11 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 15 | 4 | 4,6 | 302-A2 | **403-A2** |
| 12 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 16 | 4 | 5,6 | 302-A2 | **403-A2** |
| 13 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 01 | 5 | 1,3 | 302-A2 | **403-A2** |
| 14 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 02 | 5 | 2,3 | 302-A2 | **403-A2** |
| 15 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 07 | 5 | 4,6 | 302-A2 | **403-A2** |
| 16 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 08 | 5 | 5,6 | 302-A2 | **403-A2** |
| 17 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 09 | 6 | 1,3 | 302-A2 | **302-A2** |
| 18 | INT1358 | Toán rời rạc 1 | 10 | 6 | 2,3 | 302-A2 | **302-A2** |
| 19 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 04 | 6 | 4,6 | 302-A2 | **403-A2** |
| 20 | INT1339 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 05 | 6 | 5,6 | 302-A2 | **403-A2** |

**Trân trọng thông báo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận**:  - Sinh viên các lớp liên quan (t/h)  - Giảng viên các lớp liên quan (p/h);  - TT Dịch vụ (p/h);  - Phổ biến Website;  - Lưu GV. | **KT.TRƯỞNG PHÒNG**  **PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**  **(Đã ký)**  **Ngô Xuân Thành** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ  BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **PHÒNG GIÁO VỤ** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** | | |
| Số: 75 /TB-GV | *Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019* | | |

**THÔNG BÁO**

**ĐIỀU CHỈNH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TẠI PHÒNG 304-A2**

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2019-2020; Căn cứ tình hình phòng học thực tế của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo:

- Điều chỉnh các lớp học phần tại phòng 304-A2

- Thời gian điều chỉnh: **Từ 12/8 đến 8/9/2019** (Sau thời gian trên các lớp quay về học tại phòng 305-A2 như bình thường)

**Danh sách các lớp học phần ở phòng 304-A2 điều chỉnh**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã môn** | **Tên môn học – học phần** | **Mã nhóm** | **Thứ** | **Kíp** | **Phòng học cũ** | **Phòng học mới** |
| 1 | ELE1415 | Hệ thống nhúng | 01 | 2 | 1,3 | 304-A2 | **304-A2** |
| 2 | ELE1415 | Hệ thống nhúng | 02 | 2 | 2,3 | 304-A2 | **304-A2** |
| 3 | ELE1406 | Cơ sở mật mã học | 03 | 2 | 4 | 304-A2 | **503-A2** |
| 4 | ELE1406 | Cơ sở mật mã học | 04 | 2 | 5 | 304-A2 | **503-A2** |
| 5 | ELE1428 | Truyền thông số | 01 | 3 | 1,3 | 304-A2 | **503-A2** |
| 6 | ELE1428 | Truyền thông số | 02 | 3 | 2,3 | 304-A2 | **503-A2** |
| 7 | ELE1415 | Hệ thống nhúng | 03 | 3 | 4,6 | 304-A2 | **503-A2** |
| 8 | ELE1415 | Hệ thống nhúng | 04 | 3 | 5,6 | 304-A2 | **503-A2** |
| 9 | ELE1426 | Thiết kế logic số | 01 | 4 | 1,3 | 304-A2 | **503-A2** |
| 10 | ELE1426 | Thiết kế logic số | 02 | 4 | 2,3 | 304-A2 | **503-A2** |
| 11 | ELE1428 | Truyền thông số | 03 | 4 | 4,6 | 304-A2 | **503-A2** |
| 12 | ELE1428 | Truyền thông số | 04 | 4 | 5,6 | 304-A2 | **503-A2** |
| 13 | ELE1432 | Xử lý tiếng nói | 01 | 5 | 1,3 | 304-A2 | **503-A2** |
| 14 | ELE1432 | Xử lý tiếng nói | 02 | 5 | 2,3 | 304-A2 | **503-A2** |
| 15 | ELE1426 | Thiết kế logic số | 04 | 5 | 4,6 | 304-A2 | **503-A2** |
| 16 | ELE1426 | Thiết kế logic số | 05 | 5 | 5,6 | 304-A2 | **503-A2** |
| 17 | ELE1406 | Cơ sở mật mã học | 01 | 6 | 1,3 | 304-A2 | **304-A2** |
| 18 | ELE1406 | Cơ sở mật mã học | 02 | 6 | 2,3 | 304-A2 | **304-A2** |
| 19 | ELE1432 | Xử lý tiếng nói | 03 | 6 | 4,6 | 304-A2 | **503-A2** |
| 20 | ELE1432 | Xử lý tiếng nói | 04 | 6 | 5,6 | 304-A2 | **503-A2** |

**Trân trọng thông báo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận**:  - Sinh viên các lớp liên quan (t/h)  - Giảng viên các lớp liên quan (p/h);  - TT Dịch vụ (p/h);  - Phổ biến Website;  - Lưu GV. | **KT.TRƯỞNG PHÒNG**  **PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**  **(Đã ký)**  **Ngô Xuân Thành** |