|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  *Nghệ An, ngày 19 tháng 3 năm 2024* |

**KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ**

**KHÓA 31 ĐỢT 2 (2023-2025) CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**

*(Kèm theo Quyết định số 226 /QĐ-ĐHV ngày 25 tháng 1 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)*

Ghi chú : Chưa bố trí học NN cho : KTCT 11hv - 3 (miễn NN HV Lào), QTKD 5hv 1 (miễn NN), Hóa PT ; 1 hv

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | *Tên Học phần* | *Số HV* | *Giảng viên*  *(Học hàm, học vị, ĐT)* | **Mã thuế cá nhân, tài khoản**  *(Trường hợp GV thỉnh giảng)* | **Cơ quan**  **công tác** | **Thời gian học E-Learing** | **Thời gian học trực tuyến** |
|  | | | | | | | |
| 1 | **Tiếng Anh 12.K31** 1.CH31.2\_QL giáo dục \_A1(NC) : 11 HV  2.CH31.2\_QL giáo dục \_B1(UD) : 11 HV  3.CH31.2\_QL giáo dục \_C1(UD) : 11 HV  4.CH31.2\_QL giáo dục \_C2(UD) : 2HV | 35 | **ThS. GVC. Vũ Thị Việt Hương** |  | ĐH Vinh | Bắt đầu từ ngày 01/4/2024 | Ngày 6,7/4/24  Ngày 13 hoặc 14/4/24 |
| 2 | **Tiếng Anh 13.K31**  1.CH31.2\_chính trị học\_C1 (UD) : 13 HV  2.CH31.2\_chính trị học\_B (NC) : 2 HV  3.CH31.2\_chính trị học\_B1 (UD): 10 HV  4.CH31.2\_phương pháp giáo dục chính trị\_A(NC) : 2HV  5.CH31.2\_phương pháp giáo dục chính trị\_A(UD) : 1 HV  6.CH31.2\_phương pháp Hóa \_A(UD) : 2 hv  7.CH31.2\_phương pháp lý \_A1(NC) : 2hv | 32 | **ThS. GV. Cao Thị Phương** |  | ĐH Vinh | Bắt đầu từ ngày 01/4/2024 | Ngày 6,7/4/24  Ngày 13 hoặc 14/4/24 |
| 3 | **Tiếng Anh 14.K31**  1.CH31.2\_Tiểu học\_A (NC) : 14 HV  2.CH31.2\_Tiểu học\_A1 (UD) : 12 HV  3.CH31.2\_Tiểu học\_C (UD) : 10 HV | 36 | **ThS. GV. Nguyễn Thị Hồng Thắm** |  | ĐH Vinh | Bắt đầu từ ngày 01/4/2024 | Ngày 13,14/4/24  Ngày 20 hoặc 21/4/24 |
|  | | | | | | | |
| 4 | **Tiếng Anh 15.K31**  1.CH31.2\_QL kinh tế \_A4 (UD)  2.CH31.2\_phương pháp toán \_A(UD) : 1hv  3.CH31.2\_phương pháp sinh \_A1(UD) : 4hv  4. Luật. K30C3 (UD) : 2 HV | 30 | **ThS. GV. Lê Thái Bình** | *0902225505* | ĐH Vinh | Bắt đầu từ ngày 01/4/2024 | Ngày 13,14/4/24  Ngày 20 hoặc 21/4/24 |
| 5 | **Tiếng Anh 16.K31**  1.CH31.2\_lý thuyết XS&TK toán học \_A(UD) : 2 HV  2.CH31.2\_toán giải tích \_C(NC) : 7 HV  3.CH31.2\_toán giải tích \_C(UD) : 1 HV  4.CH31.2\_hóa hữu cơ \_A(NC) : 3 HV  5.CH31.2\_hóa hữu cơ \_A(UD) : 1 HV  6.CH31.2\_sinh học thực nghiệm \_A1(UD) : 3 HV  7.CH31.2\_khoa học cây trồng\_A (UD): 6 HV  8.CH31.2\_công nghệ thông tin \_A(UD) : 3 HV  9.CH31.2\_xây dựng\_A(UD) : 2 HV  10. QH. K30 C2 (UD) : 9HV | 37 | **ThS. GV. Nguyễn Thị Lành** |  | ĐH Vinh | Bắt đầu từ ngày 01/4/2024 | Ngày 6,7/4/24  Ngày 13 hoặc 14/4/24 |
| 6 | **Tiếng Anh 17.K31**  1.CH31.2\_ngôn ngữ Việt Nam \_A (NC) : 7 HV  2.CH31.2\_ngôn ngữ Việt Nam \_A (UD) : 2 HV  3.CH31.2\_lịch sử Việt Nam\_A(UD) : 1 HV  4.CH31.2\_giáo dục mầm non\_A(UD) : 5 HV  6.CH31.2\_giáo dục mầm non\_A(NC) : 9 HV  7.CH31.2\_địa lý\_A(NC) : 1 HV  8.CH31.2\_địa lý\_A(UD) : 1 HV  9. CH31.2\_giáo dục thể chất\_A(UD) : 3 HV | 34 | **ThS. GV. Nguyễn Thị Phương Thảo** |  |  | Bắt đầu từ ngày 01/4/2024 | Ngày 6,7/4/24  Ngày 13 hoặc 14/4/24 |
| 7 | **Tiếng Anh 18.K31**    1.CH31.2\_Luật \_B1(UD) : 7 hv  2.CH31.2\_Luật \_A1(UD) : 21 hv  3.CH31.2\_phương pháp toán \_A(NC) : 2 hv | 30 | **ThS. GV. Lê Thị Thuý Hà** | *Tel : 0915099229* |  | Bắt đầu từ ngày 01/4/2024 | Ngày 13,14/4/24  Ngày 20 hoặc 21/4/24 |
| 8 | **Tiếng Anh 19.K31**    1.CH31.2\_Luật \_C(UD) : 21 hv  2.CH31.2\_Luật \_B2(UD) : 16 hv | 37 | **ThS. GV. Nguyễn Thị Dương Ngọc** |  |  | Bắt đầu từ ngày 01/4/2024 | Ngày 6,7/4/24  Ngày 13 hoặc 14/4/24 |