|  |
| --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG |
| Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | Học kỳ 3 | Học kỳ 4 | Học kỳ 5 | Học kỳ 6 | Học kỳ 7 | Học kỳ 8 | Học kỳ 9 |
| 2090131– 2Những NLCB của CN Mac-Lênin 1 | 3190121 – 4Giải tích 2 | 2090141 - 3Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2 | 1040451 – 2Kỹ thuật nhiệt | 2090121 – 3Đường lối CM của ĐCS Việt Nam | 1102050 – 2Cơ học kết cấu 2 | 4130310 – 2Anh văn CN Xây dựng | 1111280– 2Tổ chức & Quản lý thi công | 1111143 - 10Đồ án Tốt nghiệp (THXD) |
| 1080011– 2Hình hoạ | Đại số – 3Đại số | 2090101 – 2Tư tưởng Hồ Chí Minh | 1111272 – 2Thủy lực | 1100022 – 3Cơ học kết cấu 1 | 1020593– 2Lập trình JAVA | 1100102 - 2Kết cấu thép 1 | 1111290 – 1ĐA Tổ chức & Quản lý thi công |  |
| 4130521 – 3Anh văn A2.1 | 3050011 – 3Vật lí 1 | 3050641 – 3Vật lý 2 | 1110023 – 0.5Thí nghiệm Thuỷ lực cơ sở | 1020102 – 2Cơ sở dữ liệu | 1020943 - 1 TH Lập trình JAVA | 1111003 – 3Công trình Thuỷ | 1110303 – 2Tin học ứng dụng |  |
| 3190111 – 4Giải tích 1 | 4130311 – 4Anh văn A2.2 | 3050651 – 1Thí nghiệm Vật lý | 1080710– 3Sức bền vật liệu | 1020153 – 2Phân tích & thiết kế thuật toán | 1100062 – 3Kết cấu bêtông cốt thép 1 | 1111013 – 1Đồ án Công trình Thuỷ | 1091033 – 3Cầu bê tông cốt thép |  |
| 3060303 – 2Hoá học Đại cương | 1080401 – 2Vẽ Kỹ thuật | 1050931 – 2Kỹ thuật điện | 1090382 – 2Vật liệu xây dựng | 1022610 – 0.5TH Phân tích & TK thuật toán | 1100313 – 1Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 | 1100143 – 2Kết cấu bêtông cốt thép công trình | 1091020 – 1Đồ án Cầu bê tông cốt thép |  |
| 1020691 – 2Tin học ĐC | 1170011 - 2Môi trường | 1080700– 3Cơ lý thuyết | 1090980 – 1Thí nghiệm Vật liệu XD | 1111153 – 3Thủy lực công trình | 1111320 – 3Phương pháp tính | 1100333 - 1Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 | 1111223 – 2Chuyên đề 1 |  |
| 1020701 – 1Thực hành Tin học đại cương | 130021 – 0 Giáo dục thể chất 2 | 3190041 – 3Xác suất thống kê | 1111262 – 2Thủy văn | 1110053 – 0.5Thí nghiệm Thuỷ lực công trình | 1090990– 2Nền Móng | 1111193 – 3Các phương pháp số | 1111233 – 2Chuyên đề 2 |  |
| 1111663 - 1Nhập môn ngành (THXD) |  | 1020042 - 2Cấu trúc dữ liệu  | 1021313 – 1.5Lập trình hướng đối tượng | 1111163 – 2Thủy văn Công trình | 1090093 – 1Đồ án Nền móng | 1111343 – 2Kinh tế xây dựng | 1111353 – 2Thực tập Tốt nghiệp |  |
| 2100010 - 2Pháp luật đại cương |  | 1020783 - 1TH Cấu trúc dữ liệu | 1021323 – 0.5TH Lập trình hướng đối tượng  | 1021343 – 2ĐA Giải thuật & Lập trình | 1090372 – 2Trắc địa | 1111083 – 2Thực tập Kỹ thụât viên |  |  |
| 130011 – 0Giáo dục thể chất 1 |  | 130031 – 0Giáo dục thể chất 3 | 1090970 – 2Cơ học đất |  | 1090023 – 0.5Thực tập Trắc địa | 1111093 - 1Thực tập Nhận thức (THXD) |  |  |
|  |  |  | 1090462 – 0.5Thí nghiệm Cơ học đất |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0130041 -0Giáo dục thể chất 4 |  |  |  |  |  |
| Tổng TC: 19 | 18 | 20 | 17 | 18 | 17.5 | 19 | 15 | 10 |