**LỊCH DẠY HỌC PHẦN THỨ 5 KHÓA 30 (TỪ NGÀY 27/3 – 08.09/4/ 2023)**

|  |
| --- |
| **HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH** |
| **TT** | ***Tên Học phần*** | ***Chuyên ngành và Số HV*** | ***Giảng viên******(Học hàm, học vị, ĐT)*** | **Phòng học trực tiếp** |
| 1 | Lịch sử văn hóa Việt Nam: Tiếp cận bộ phận  | Lịch sử thế giới/Số HV : 04 | TS. Nguyễn Thị Duyên | A3 201 |
| 2 | Quyền con người trong xã hội hiện đại | Luật. (K30A1 (NC) - 23HV)  | TS. Nguyễn Văn Dũng | A3 103 |
| 3 | Những nhận thức mới về nhà nước và pháp luật | Luật. (Lớp K30A2 (UD) – 14HV) | GVC.TS Đinh Ngọc Thắng | A3 202 |
| 4 | Pháp luật và sự phát triển bền vững | Luật.Lớp K30C2 (UD) – 19 HV | TS. Nguyễn Văn Đại | Đổi lịch dạy sang thời gian dạy của Hp 6 (23, 24/4) |
| 5 | Quản lý nhà nước về KT – XH | KTCT.K30A (UD) – 24 HV | TS. Đào Quang Thắng | A3 203 |
| 6 | Kinh tế vĩ mô nâng cao | KTCT.K30C (UD) – 08 HV | TS. Nguyễn Thị Thúy Vinh | HP 5 đổi dạy 15-16/4 |
| 7 | Các học thuyết kinh tế hiện đại | QLKT.Lớp K30A1 (UD) – 32 HV | TS. Nguyễn Thị Hải Yến | A3 204 |
| 8 | Các học thuyết kinh tế hiện đại | QLKT.Lớp K30A2 (UD) – 26 HV | PGS.TS. Đinh Trung Thành | Đã dạy ngày 01,02/4 |
| 9 | Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế | QLKT.Lớp K30A3 (UD) – 25 HV | TS. Trần Thị Thanh Tâm | A3 301 |
| 10 | Quản lý tài chính công | QLKT.Lớp K30A4 (UD) – 15 HV | TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ | Dạy thực TH, TT tại CS |
| 11 | Quản lý chương trình và dự án công | QLKT.Lớp K30B1 (UD) – 14 HV | TS. Trần Thị Thanh Thuỷ | Dạy thực TH, TT tại CS |
| 12 | Kinh tế vĩ mô nâng cao | QLKT.Lớp K30C (UD) – 07 HV | TS. Nguyễn Thị Bích Liên | Đổi lịch dạy |
| 13 | Các lý thuyết quản trị hiện đại | QTKD. Lớp K30A1 (UD) – 24 HV | TS. Trần Thị Lê Na | A3 101 |
| 14 | Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế | QTKD.K Lớp 30A2 (UD) – 18 HV | PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phượng | HP 5 Lùi lịch đến 15.16/4 |
| 15 | Bình diện văn hóa trong dạy học tiếng Anh | PP Anh. K30 A1 – 19 HV | PGS. TS. Trần Bá Tiến | A2 101 |
| 16 | Viết khoa học | PP Anh. K30 A2 (UD) – 18 HV | TS. Nguyễn Hữu Quyết |  A2 201  |
| 17 | Cơ sở lý thuyết xác xuất hiện đại | PPT.K30 A1 (NC) – 15 HVPPT.K30 A2 (UD) – 19 HV | GS.TS. Nguyễn Văn Quảng | A2 204 |
| 19 | Số học hiện đại | PP Toán. K30C (UD) – 20 HV | PGS. TS. Nguyễn Thành Quang | Dạy TH, TT tại CS |
| 20 | Đại số hiện đại | ĐSLTS. K30 (3NC) & ĐSLTS. K30 (3UD) – 06 HVLTXX&TK. K30 (10 NC) & LTXX&TK. K30 A (1 UD) – 11 HVGT. K30 (9 NC) & GT. K30 (1 UD) – 10 HV | PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan |  A2 301  |
| 23 | Thiết kế và quản lý dự án nông nghiệp, nông thôn | KHCT.LớpK30 (UD) – 07HV | TS. Nguyễn Thị Thúy | A1 301 |
| 24 | Phương pháp luận NCKH | PP Sinh. LớpK30 (NC) – 10 HV | TS. Hồ Anh Tuấn | A1 302  |
| 25 | Lý luận dạy học địa lí hiện đại | Lớp K30 Địa lí học: 4 NC + 01 ƯD | TS. Nguyễn Thị Việt Hà | A3 303 |
| 26 | Mạng máy tính nâng cao | CNTT. Lớp K30 A (UD) - 16 HV | TS. Lê Văn Minh | A2 302 |
| 27 | Các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao | CNTT. Lớp K30C (UD) - 07 HV | TS. Phan Anh Phong | Dạy TH, TT tại CS |
| 28 | Cơ học lượng tử | PP Lý. Lớp K30 (13 NC) + 1 (UD | GS.TS. Đinh Xuân Khoa | A2 202 |
| 29 | Toán cho Vật lý | QH. Lớp K30C1 (UD) – 09 HV | PGS.TS. Lê Văn Đoài | Đổi lịch dạy |
| 30 | Vật lý Nguyên tử và phân tử | QH. . Lớp K30C2 (UD) & QH. K30 C2V (1HV) – 09 HV | TS. Nguyễn Thành Công | Đổi lịch dạy |
| 31 | Những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay | PPGDCT. Lớp K30 (NC) – 08 HV | PGS.TS. Trần Viết Quang | A2 203 |
| 32 | Thi pháp học hiện đại | VHVN. Lớp K30 (7 NC) & VHVN. K30 (1UD)PP Văn. Lớp K30 (13 NC) & PP Văn. K30 (4 UD) | TS. Lê Thanh Nga | A3 302  |
| 34 | Cơ sở ngôn ngữ học của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non | GDMN. Lớp K30 (5 NC) & GDMN. K30 (1 UD) | TS. Trần Thị Hoàng Yến | Bố trí một phòng dạy ba buổi : sáng, chiều, tối ngày 7,8,9,10/4 :**A3 104** |
| 35 | Một số lý thuyết hiện đại về tâm lý học trẻ em | GDMN. Lớp K30 (5 NC) & GDMN. K30 (1 UD) | TS. Phan Quốc Lâm |
|  | Một số vấn đề cơ bản của giáo dục mầm non hiện đại | GDMN. Lớp K30 (5 NC) & GDMN. K30 (1 UD) | TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh |
| 36 | Hóa lý nâng cao | Hóa PT. Lớp K30 (5 NC) & Hóa PT. K30 (1 UD) | TS. Nguyễn Hoàng HàoTS. Phan Thị Thùy | A3 304 |
| 38 | Hóa vô cơ nâng cao | PP Hóa. Lớp K30A1 (NC) | PGS.TS. Nguyễn Hoa Du | A2 103  |
| 40 | Tâm lý học TDTT | GDTC. Lớp K30 (NC) – 05 HV | TS. Nguyễn Mạnh Hùng | A2 303 Dạy cơ sở 2 |
| 41 | Công Nghệ Vật Liệu mới | XD. Lớp K30A (UD) – 11 HV | GS.TS. Đào Văn Đông | A2 304 |
| 42 | Những nguyên lý cơ bản của Kinh tế chính trị Mác- Lênin trong thời đại ngày nay | CTH. Lớp K30A (UD) | PGS.TS Đinh Trung Thành | A2 104 |
| 43 | Lịch sử chính trị Việt Nam | CTH. Lớp K30B (UD) – 07 HV | PGS.TS Nguyễn Thái Sơn | Dạy TH, TT tại CS |
| 44 | Chính sách kinh tế - xã hội | CTH. Lớp K30B1(14 NC) + (4UD) | TS. Nguyễn Thị Hải Yến | Dạy TH, TT tại CS |
| 45 | Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam | CTH. Lớp K30C (18 NC) + (1UD) | TS Phan Văn Tuấn | Dạy TH, TT tại CSNgày 1,2/4 |
| 46 | Quản lý GD và QL nhà trường | QLGD. Lớp K 30A1 (NC) | GS.TS. Thái Văn Thành | Hoãn dạy |
| 47 | Lãnh đạo và QL sự thay đổi trong GD | QLGD. Lớp K30A2 (UD) | PGS. TS. Nguyễn Thị Hường | A1 303 |
| 48 | Kinh tế học giáo dục | QLGD. Lớp K30B (UD) | TS. Bùi Văn Hùng | Hoãn lịch dạy |
| 49 | Tổ chức NCKH Quản lý Giáo dục | QLGD. Lớp K30C1(UD) | PGS.TS Nguyễn Như An | Đổi lịch dạy |
| 50 | Tổ chức NCKH Quản lý Giáo dục | QLGD. Lớp K30C2 (UD) | PGS. TS. Phạm Minh Hùng | Đổi lịch dạy |
| 51 | Các lý thuyết tâm lý học dạy học hiện đại | Lớp : TH. K30 A1 (NC) TỔNG SỐ HỌC VIÊN: 12 | TS. Phan Quốc Lâm | A2 102  |
| 52 | Tư vấn tâm lý học đường ở trường tiểu học | Lớp : TH. K30 A2 (UD) TỔNG SỐ HỌC VIÊN: 20 | TS. Lê Thục Anh | A1 304 |
| 53 | Cơ sở toán học của việc dạy học Toán ở tiểu học | Lớp : TH K30 B (UD) TỔNG SỐ HỌC VIÊN: 26  | TS. Nguyễn Tiến Dũng | Đổi lịch dạy |
| 54 | Hoạt động thần kinh cấp cao của học sinh tiểu học | Lớp : TH. K30 C2 (UD) TỔNG SỐ HỌC VIÊN: 11  | TS. Nguyễn Ngọc Hiền | Đổi lịch dạy |
| 55 | Các lý thuyết tâm lý học dạy học hiện đại | Lớp : TH. K30 C1 (UD) TỔNG SỐ HỌC VIÊN: 11  | TS.Dương Thị Thanh Thanh | Đổi lịch dạy |