**DANH SÁCH HỌC PHẦN THAY THẾ CHO KHÓA 62 TRỞ VỀ TRƯỚC**

*Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-ĐHNT ngày 13/08/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đào tạo của Trường Đại học Nha Trang;*

*Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-ĐHNT ngày 04/11/2021 về việc ban hành Chương trình giáo dục tổng quát trình độ đại học;*

**Danh sách học phần thay thế cho khóa 62 trở về trước như sau:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *STT* | *Các khóa 62 trở về trước* | *Từ khóa 63 trở đi* |
| *Mã HP* | *Tên học phần còn nợ* | *TC* | *Mã HP* | *Tên học phần thay thế* | *TC* |
| 1 | SOT303 | Tin học cơ sở | 2 | SOT382 | Tin học đại cương B | 3 |
| 2 | SOT304 | T.Hành Tin học cở sở | 1 | SOT382 | Tin học đại cương B | 3 |
| 3 | MAT313 | Giải tích | 3 | MAT327 | Toán 1 | 3 |
| 4 | MAT312 | Đại số tuyến tính | 2 | MAT328 | Toán 2 | 2 |
| 5 | MAT306 | Toán A | 4 | MAT327 | Toán 1 | 3 |
| MAT328 | Toán 2 | 2 |
| 6 | MAT307 | Toán B | 3 | MAT327 | Toán 1 | 3 |
| 7 | BIO319 | Sinh học đại cương | 2 | BIO321 | Sinh học đại cương B | 2 |
| 8 | PHY308 | Vật lý đại cương | 3 | PHY310 | Vật lý đại cương 1 | 3 |
| 9 | PHY307 | T.Hành Vật lý đại cương | 1 | PHY311 | T.Hành Vật lý đại cương 1 | 1 |
| 10 | CHE308 | Hóa học đại cương | 3 | CHE386 | Hóa học đại cương A | 3 |
| 11 | CHE372 | T.Hành Hóa học đại cương | 1 | CHE387 | T.Hành Hóa học đại cương A | 1 |
| 12 | MEM325 | Họa hình - Vẽ kỹ thuật | 3 | MET395 | *Ngành CN Chế tạo máy và Kỹ thuật cơ khí:*Vẽ kỹ thuật cơ khí | 3 |
| MEM346 | *Các ngành khác còn lại:*Vẽ kỹ thuật | 3 |
| 13 | SSH321 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | SSH380 | Văn hóa Việt Nam | 2 |
| 14 | POL302 | Chính trị 1 | 2 | POL307 | Triết học Mác - Lênin | 3 |
| 15 | POL306 | Chính trị 2 | 3 | POL309 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 |
| 16 | SSH318 | Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm | 2 | *Chọn HP khác trong nhóm tự chọn cho đủ số TC:*SSH381 Thường thức mỹ thuật (2 TC)SSH383 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (2 TC)ENE318 Môi trường phát triển (2 TC) |
| 17 | SSH325 | Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định | 2 |