**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC MÔN HỌC BỔ SUNG**

**KIẾN THỨC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRƯỚC KHI XÉT TUYỂN**

Kính gửi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Tôi tên: Ngày sinh: Nơi sinh:

Đã tốt nghiệp đại học ngành:

Tại trường:

Năm tốt nghiệp: Số hiệu bằng:

Điện thoại : Email :

Tôi làm đơn này đăng ký học bổ sung kiến thức trình độ đại học trước khi xét tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2025 (đợt 2), như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên môn học** | **Số**  **tín chỉ** | **Thời gian học** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | |  |  |

**Hồ sơ gồm:**

- Đơn đăng ký học môn học bổ sung.

- Bản photo: bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.

- Minh chứng (ảnh) chuyển khoản học phí môn học bổ sung.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025*

**Người làm đơn**

**DANH SÁCH THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC BỔ SUNG**

| **STT** | **Ngành** | **Môn học** | **Số TC** | **Lịch học** | **Thời gian học** | **Phòng học** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn | Giáo dục STEM | 3 |  |  |  |
| Nhập môn ngành Sư phạm công nghệ | 3 |  |  |  |
| Tâm lý học | 3 |  |  |  |
| Giáo dục học | 3 |  |  |  |
| 2 | Quản lý kinh tế | Nguyên lý kế toán | 3 |  |  |  |
| Quản trị học | 3 |  |  |  |
| Kinh tế học đại cương | 3 |  |  |  |
| Quản trị Marketing | 3 |  |  |  |
| Tài chính doanh nghiệp | 3 |  |  |  |
| Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 3 |  |  |  |
| Kinh tế học đại cương | 3 |  |  |  |
| Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 |  |  |  |
| Quản trị chiến lược | 3 |  |  |  |
| 3 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Nguyên lý động cơ đốt trong | 3 |  |  |  |
| Lý thuyết ô tô | 3 |  |  |  |
| Hệ thống điện-điện tử ô tô | 3 |  |  |  |
| Kỹ thuật điện điện tử | 3 |  |  |  |
| Cơ lý thuyết | 3 |  |  |  |
| Sức bền vật liệu | 3 |  |  |  |
| 4 | Kỹ thuật nhiệt | Lò hơi | 3 |  |  |  |
| Nhà máy nhiệt điện | 3 |  |  |  |
| Máy nén và thiết bị lạnh | 3 |  |  |  |
| Kỹ thuật lạnh | 3 |  |  |  |
| Điều hòa không khí | 3 |  |  |  |
| 5 | Kỹ thuật cơ điện tử | Điều Khiển Tự Động | 3 |  |  |  |
| Nguyên lý – Chi tiết máy | 3 |  |  |  |
| 6 | Kỹ thuật cơ khí | Nguyên lý- chi tiết máy | 4 |  |  |  |
| Cơ sở công nghệ chế tạo máy | 3 |  |  |  |
| Công nghệ thủy lực và khí nén | 3 |  |  |  |
| 7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Hệ thống điều khiển tự động | 3 |  |  |  |
| Kỹ thuật Robot | 3 |  |  |  |
| Hệ thống điều khiển nâng cao | 3 |  |  |  |
| 8 | Kỹ thuật điện tử | Xử lý tín hiệu số | 3 |  |  |  |
| Điện tử cơ bản | 4 |  |  |  |
| Điện tử công suất | 3 |  |  |  |
| Kỹ thuật số | 3 |  |  |  |
| 9 | Kỹ thuật điện | Cung cấp điện | 4 |  |  |  |
| Truyền động điện tự động | 4 |  |  |  |
| 10 | Kỹ thuật xây dựng | Kết cấu công trình bê tông cốt thép | 2 |  |  |  |
| Kết cấu bê tông cốt thép | 4 |  |  |  |
| Cơ học đất | 4 |  |  |  |
| Nền móng | 3 |  |  |  |
| 11 | Kỹ thuật viễn thông | Tín hiệu và hệ thống | 3 |  |  |  |
| Kỹ thuật truyền số liệu | 3 |  |  |  |
| Xử lý tín hiệu số | 3 |  |  |  |
| 12 | Công nghệ thực phẩm | Các quá trình cơ bản trong CNTP | 2 |  |  |  |
| Hóa học thực phẩm | 2 |  |  |  |
| Vi sinh thực phẩm | 2 |  |  |  |
| Đánh giá cảm quan thực phẩm | 2 |  |  |  |
| Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm | 3 |  |  |  |
| Phụ gia thực phẩm | 2 |  |  |  |
| 13 | Kỹ thuật môi trường | Hóa kỹ thuật môi trường | 3 |  |  |  |
| Kỹ thuật xử lý nước thải | 3 |  |  |  |
| Kỹ thuật xử lý khí thải | 3 |  |  |  |
| Vi sinh vật kỹ thuật môi trường | 3 |  |  |  |
| Quản lý và kỹ thuật xử lý chất thải rắn | 3 |  |  |  |
| 14 | Kỹ thuật hóa học | Quá trình thiết bị truyền nhiệt | 3 |  |  |  |
| Quá trình thiết bị truyền khối | 3 |  |  |  |
| Kỹ thuật phản ứng | 2 |  |  |  |
| 15 | Khoa học máy tính | Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị | 3 |  |  |  |
| Mạng máy tính | 3 |  |  |  |
| Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 |  |  |  |
| Cơ sở dữ liệu | 3 |  |  |  |
| Hệ điều hành | 3 |  |  |  |
| Mạng máy tính căn bản | 3 |  |  |  |
| Lập trình hướng đối tượng | 3 |  |  |  |
| 16 | Quản lý xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | 4 |  |  |  |
| Nền móng | 3 |  |  |  |
| Kinh tế xây dựng | 2 |  |  |  |
| Dự toán và định giá xây dựng | 2 |  |  |  |

*Danh sách có 16 ngành./.*