**DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đại học Aizu** | | | **Học viện Công nghệ**  **Bưu chính Viễn thông** | | | **Đề cương học phần** |
| **Mã học phần** | **Tên học phần** | **Số tín chỉ** | **Mã học phần** | **Tên học phần** | **Số tín chỉ** |
| 1 | CNC01 | Computer Communications and Networking | 2 | INT4411 | Advanced Computer Networks and Data Communications | 2 | Thông qua năm 2015 |
| 2 | CNA02 | Multimedia Networking | 2 | TEL4304 | Advanced  Multimedia Communications | 2 | Thông qua năm 2015 |
| 3 | CAN03 | Wireless and Mobile Networks | 2 | TEL4407 | Advanced Wireless Communications | 2 | Thông qua năm 2015 |
| 4 | CNA04 | Performance Evaluation of Network Systems | 2 | TEL4303 | Queueing Theory  and Applications | 2 | Thông qua năm 2015 |
| 5 | CNA07 | Optical Communications and Networks | 2 | TEL4408 | Advanced  Optical Fiber Communications | 2 | Thông qua năm 2015 |
| 6 | CSC08 | Numerical Modeling and Simulations | 2 | TEL4302 | Modeling and Simulation | 2 | Thông qua năm 2015 |