|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
| 1 | CNTT&MH C101 | XLNNTN C101 | PMHDT |  |  |  |
| 2 | CNTT&MH | XLNNTN | PMHDT |  |  |  |
| 3 | CNTT&MH | XLNNTN | PMHDT |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PTTKTT C101 | NLPPLT |  |  |  |  |
| 7 | PTTKTT | NLPPLT |  |  |  |  |
| 8 | PTTKTT | NLPPLT |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

**CNTT&MH**

CS110.I11.KHTN

CS110.I11.KHTN.1

**PTTKTT**

CS112.I11.KHTN

CS112.I11.KHTN.1

**XLNNTN**

CS221.I11.KHTN

CS221.I11.KHTN.1

**NLPPLT**

CS111.I12

CS111.I12.1

CS110.I11.KHTN

CS110.I11.KHTN.1

CS112.I11.KHTN

CS112.I11.KHTN.1

CS221.I11.KHTN

CS221.I11.KHTN.1

CS111.I12

CS111.I12.1

**Nhóm các môn học chuyên ngành Công nghệ tri thức & máy học**

**Bắt buộc**

Các hệ cơ sở trí thức HK2

Biểu diễn tri thức và suy luận HK1

**Tự chọn**

lập trình symbolic trong TTNT HK2

#### ****Nhóm các môn học chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên****

**Bắt buộc**

Xử lý NNTN nâng cao (HK1)

ngôn ngữ học MT (HK2)

Tự chọn

các kỹ thuật trong xử lý NNTN (HK2)

#### ****Nhóm các môn học chuyên ngành Thị giác máy tính và đa phương tiện****

#### ****Bắt buộc****

nhập môn thị giác MT (HK2)

Kế hoạch đăng kí

HK1-20172018

**3 môn cơ sở ngành**

**1 môn tự chọn tự do** (CNPM)

HK2-20172018

**1 môn chuyên ngành**

**1 môn chuyên ngành**

**1 môn tự chọn chuyên ngành**

**1 môn tự chọn tự do (Java, CNPM chuyên sâu,…)**

HK1-20182019

**1 môn cơ sở ngành** (nguyên lý và pp lập trình)

**1 môn tự chọn chuyên ngành**

**2 môn tự chọn tự do** (có môn đồ án chuyên ngành)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS226 | CS226.I21.KHTN | Ngôn ngữ học máy tính | KHMT | 4 | Thứ 4, Tiết 6789, P.C301 | Nguyễn Tuấn Đăng-80021 | 40 | 17 | VN |
|  | CS231 | CS231.I21.KHTN | Nhập môn Thị giác máy tính | KHMT | 3 | Thứ 4, Tiết 123, P.A301 | Lê Đình Duy-80036 | 30 | 15 |
|  | CS231 | CS231.I21.KHTN.1 | Nhập môn Thị giác máy tính (HT2) | KHMT | 1 |  |  | 30 | 15 |
|  | CS313 | CS313.I21.KHTN | Khai thác dữ liệu và ứng dụng | KHMT | 3 | Thứ 3, Tiết 1234, P.A315 | Nguyễn Hoàng Tú Anh-80007 | 40 | 23 |
|  | CS313 | CS313.I21.KHTN.1 | Khai thác dữ liệu và ứng dụng (HT2) | KHMT | 1 | Thứ \*, Tiết \*, P.\* | Nguyễn Hoàng Tú Anh-80007 | 40 | 23 |
|  | CS314 | CS314.I21.KHTN | Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo | KHMT | 3 | Thứ 6, Tiết 123, P.A215 | Nguyễn Đình Hiển-80052 | 40 | 9 |
|  | CS324 | CS324.I21.KHTN | Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên | KHMT | 3 | Thứ 3, Tiết 678, P.A215 | Nguyễn Tuấn Đăng-80021 | 40 | 10 |
|  | CS336 | CS336.I21.KHTN | Truy vấn thông tin đa phương tiện | KHMT | 3 | Thứ 6, Tiết 678, P.E43 | Nguyễn Lưu Thùy Ngân-80263 | 30 | 14 |
|  | CS527 | CS527.I21.KHTN | Thực tại ảo | KHMT | 3 | Thứ 5, Tiết 678, P.A309 | Ngô Đức Thành-80273 | 30 | 10 |