ĐẠI ĐÔI 348

Danh sách nợ môn

1. Lớp TH1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Môn | Số tín chỉ | Ghi chú |
| 1 | Vũ Việt Đoàn | Ngôn ngữ lập trình 2 | 2 |  |
| TT cơ sở dữ liệu | 3 |
| Logic học | 2 |
| Cấu trúc máy tính | 2 |
| 2 | Đặng đức anh | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| 3 | Nguyễn thị huế | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| 4 | Ng hòa nhật quang | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| 5 | Lê thành trung | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| 6 | Phạm quý danh | Cấu trúc máy tính | 2 |  |

1. Lớp TH2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Môn | Số tín chỉ | Ghi chú |
| 1 | Phí Xuân Đạo | Ngôn ngữ lập trình 2 | 2 |  |
| Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |
| Kỹ thuật lập trình | 3 |
| Đảm bảo và attt | 3 |
| 2 | Phạm đình Minh | Kỹ thuật lập trình | 3 |  |
| Cấu trúc máy tính | 2 |
| 3 | Lê Văn Vũ | Giải tích và ĐSTT | 3 |  |
| 4 | Lê Công tuấn anh | Ngôn ngữ lập trình 2 | 2 |  |
| Cấu trúc máy tính | 2 |
| 5 | Nguyễn đức cảnh | Ngôn ngữ lập trình 2 | 2 |  |
| Cấu trúc máy tính | 2 |
| 6 | Lưu văn lâm | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| 7 | Lương văn luận | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| 8 | Đinh ngọc san | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| Cấu trúc máy tính | 2 |
| 9 | Nguyễn quang trường | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |

1. Địa tin học

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Môn | Số tín chỉ | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn văn lịch | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| 2 | Trần duy long | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |

1. Lớp Thông tin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Môn | Số tín chỉ | Ghi chú |
| 1 | Mai Văn Đức | Đo lường điện | 2 |  |
| Cấu kiện điện tử | 2 |
| TN điện tử số | 1 |
| TN sct | 1 |
| Máy điện và nguồn điện | 2 |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 2 | Tạ đức tâm | Hình họa và vẽ kỹ thuật | 2 |  |
| TN điện tử số | 1 |
| Trường điện từ và kt sct | 3 |
|  |  |
| 3 | Nguyễn Đức Anh | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| LT điều khiển tự động | 2 |
| NLTT | 2 |
| Cấu kiện điện tử | 2 |
| TN cấu kiện điện tử | 1 |
| TN điện tử số | 1 |
| TN sct | 1 |
| Máy điện và nguồn điện | 2 |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 4 | Đỗ Việt Anh | LT điều khiển tự động | 2 |  |
| TN lt điều khiển tự động | 1 |
| TN đo lường điện | 1 |
| TN điện tử số | 1 |
| TN sct | 1 |
| Máy điện và nguồn điện | 2 |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 5 | Hoàng Thế Anh | Điện tử số + BTL | 2 |  |
| Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |
| Đo lường điện | 2 |
| Giải tích và ĐSTT | 3 |
| Cấu kiện điện tử | 2 |
| Máy điện và nguồn điện | 2 |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 6 | Lê Như Ngọc | LT điều khiển tự động | 2 |  |
| TN đo lường điện | 1 |
| Máy điện và nguồn điện | 2 |
| 7 | Nguyễn Ngọc Tuyên | Đo lường điện | 2 |  |
| Giải tích và ĐSTT | 3 |
| Máy điện và nguồn điện | 2 |
| 8 | Lê Thị Trang | LT điều khiển tự động | 2 |  |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 9 | Đỗ văn cường | Đồ án kt vxl | 1 |  |
| 10 | Bùi Xuân Cảnh | LT điều khiển tự động | 2 |  |
| Đo lường điện | 2 |
| 11 | Nguyễn minh đức | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| 12 | Lê văn sơn | Trường điện từ và kt sct | 3 |  |
| 13 | Hoàng văn phi | Máy điện và nguồn điện | 2 |  |
| 14 | Hoàng đình thư | Máy điện và nguồn điện | 2 |  |

1. Lớp Tác chiến điện tử

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Môn | Số tín chỉ | Ghi chú |
| 1 | Ngô Xuân Hiệp | LT điều khiển tự động | 2 |  |
| TN cấu kiện điện tử | 1 |
| TN điện tử số | 1 |
| TN sct | 1 |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 2 | Nguyễn Ngọc Khánh | Tn cấu kiện điện tử | 1 |  |
| 3 | Nguyễn Văn Long | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| LT điều khiển tự động | 2 |
| TN đo lường điện | 1 |
| TN cấu kiện điện tử | 1 |
| Điện tử tương tự + BTL | 2 |
| TN điện tử số | 1 |
| TN sct | 1 |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 4 | Phạm song toàn | LT điều khiển tự động | 2 |  |
| 5 | Ng khắc chí ân | LT điều khiển tự động | 2 |  |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 6 | Phan văn duẩn | Đồ án kt vxl | 1 |  |

1. Lớp Tên lửa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Môn | Số tín chỉ | Ghi chú |
| 1 | Trần Xuân Trọng | Đo lường điện | 2 |  |
| TN sct | 1 |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 2 | Nguyễn Huy Hoàng | Đồ án kt vxl | 1 |  |
| 3 | Nguyễn Mạnh Tuấn | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 4 | Trần Văn Tý | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| TN sct | 1 |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 5 | Phạm xuân hoàn | Đồ án kt vxl | 1 |  |
| 6 | Phan Đình Tứ | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 7 | Nguyễn Mạnh Cường | Đồ án kt vxl | 1 |  |
| 8 | Nguyễn sơn lâm | TN sct | 1 |  |
| 9 | Bùi Nam Tiến | TN đo lường điện | 1 |  |
| Cấu kiện điện tử | 2 |
| 10 | Hồ Sĩ Vinh | Lý thuyết mạch + BTL | 4 |  |
| Điện tử tương tự + BTL | 2 |
| TN sct | 1 |
| Máy điện và nguồn điện | 2 |
| 11 | Vũ Minh Hoàn | Vật lý đại cương 2 | 4 |  |
| 12 | Hoàng Luân | Điện tử số + BTL | 2 |  |
| Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |
| LT điều khiển tự động | 2 |
| Đo lường điện | 2 |
| TN sct | 1 |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 13 | Nguyễn quang cơ | Điện tử số + BTL | 2 |  |
| 14 | Nguyễn quốc nghĩa | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |

1. Thông tin hải quân

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Môn | Số tín chỉ | Ghi chú |
| 1 | Vũ Văn Dương | Cấu kiện điện tử | 2 |  |
| 2 | Nguyễn ngọc hải | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |
| TN sct | 1 |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 3 | Võ thanh hùng | LT điều khiển tự động | 2 |  |
| 4 | Đoàn huy tự | LT điều khiển tự động | 2 |  |
| Đo lường điện | 2 |
| TN sct | 1 |
| 5 | Trịnh thế linh | Đo lường điện | 2 |  |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 6 | Nguyễn xuân nhất | Đo lường điện | 2 |  |
| 7 | Nguyễn duy thành | Đo lường điện | 2 |  |
| 8 | Đặng văn tuấn | Đo lường điện | 2 |  |

1. Ngư lôi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Môn | Số tín chỉ | Ghi chú |
| 1 | Trịnh Anh Tài | Điện tử số + BTL | 2 |  |
| Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |
| Máy điện và nguồn điện | 2 |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 2 | Trịnh Văn Tiến | Cấu kiện điện tử | 2 |  |
| Điện tử tương tự + BTL | 2 |
| Đồ án kt vxl | 1 |
| 3 | Lê trọng sinh | Kỹ thuật vxl và lập trình | 2 |  |