|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  **KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH MÔN HỌC   
DỰ KIẾN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TRỢ LÝ GIẢNG DẠY   
NĂM HỌC 2021 – 2022 DO KHOA ĐỀ XUẤT**

*(kèm theo Kế hoạch số /KH-ĐTĐB, ngày tháng năm 2021)*

| **TT** | **TÊN MÔN HỌC** | **MÃ MÔN HỌC**  **(Mã cũ)** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **NGÀNH CNSH** | | |
|  | Công nghệ sinh học trong trị liệu bệnh ở người (TA) | BIOT3414 | 2018 |
|  | Công nghệ protein-enzyme (TA) | BIOT2402 | 2019 |
|  | Công nghệ lên men | BIOT2334 | 2019 |
|  | Di truyền học | BIOT2404 | 2020 |
|  | Sinh học phân tử (TA) | BIOT2201 | 2020 |
|  | Công nghệ Gen (TA) | BIOT3427 | 2019 |
|  | Công nghệ sinh học phân tử ứng dụng trong chuẩn đoán bệnh ở người | BIOT3412 | 2018 |
|  | Thống kê sinh học | MATH2401 | 2018 |
| **NGÀNH XÂY DỰNG** | | |
| 1. | Quản lý dự án xây dựng | CENG3305 | 2018 |
| 2. | Quy hoạch đô thị | CMAN4215 | 2018 |
| 3. | Quản lý dự án xây dựng | CENG3305 | 2018 |
| 4. | Địa chất công trình + Thực tập | CENG6202 | 2020 |
| 5. | Sức bền vật liệu 2 | CENG5201 | 2020 |
| 6. | Kinh tế xây dựng (TA) | CENG4210 | 2020 |
| **NGÀNH KẾ TOÁN** | | |
| 1. | Kế toán tài chính quốc tế 2 (TA) | ACCO2304 | 2018 |
| 2. | Kiểm toán hoạt động | ACCO3313 | 2018 |
| 3. | Kế toán tài chính 3 | ACCO3301 | 2019 |
| 4. | Hệ thống thông tin kế toán 1 | ACCO3315 | 2019 |
| 5. | Kế toán quản trị (TA) | ACCO4302 | 2020 |
| 6. | Nguyên lý kế toán (TA) | ACCO5301 | 2020 |
| 7. | Kế toán tài chính | ACCO2302 | 2019 |
| 8. | Kế toán tài chính 2 | ACCO3401 | 2019 |
| 9. | Kế toán và lập báo cáo thuế | ACCO3311 | 2018 |
| 10. | Kế toán Quản trị căn bản 1 (TA) | ACCO2305 | 2019 |
| 11. | Kế toán Quản trị căn bản 2 (TA) | ACCO2306 | 2018 |
| 12. | Hệ thống thông tin kế toán 2 | ACCO3303 | 2018 |
| 13. | Nguyên lý kế toán | ACCO2301 | 2019 |
| 14. | Kế toán ngân hàng | ACCO3306 | 2018 |
| **NGÀNH LUẬT KINH TẾ** | | |
| 1. | Công pháp quốc tế (KI) (TA) | BLAW3301 | 2018 |
| 2. | Luật học so sánh | BLAW4201 | 2018 |
| 3. | Luật cạnh tranh | BLAW4302 | 2018 |
| 4. | Luật sở hữu trí tuệ | BLAW4304 | 2018 |
| 5. | Luật thương mại 2 (TA) | BLAW3308 | 2019 |
| 6. | Luật Hành chính và Tố tụng hành chính | BLAW6305 | 2020 |
| 7. | Luật thương mại 1 (TA) | BLAW1303 | 2019 |
| 8. | Luật Dân sự 1 | BLAW1315 | 2020 |
| 9. | Phá sản và giải quyết tranh chấp (Luật thương mại 3) | BLAW2202 | 2018 |
| **NGÀNH QTKD** | | |
| 1. | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TA) | BADM4320 | 2018 |
| 2. | Quản trị chuỗi cung ứng (TA) | BADM3322 | 2018 |
| 3. | Kinh doanh quốc tế (TA) | BADM3308 | 2019 |
| 4. | Thương mại điện tử | BADM3306 | 2019 |
| 5. | Hành vi khách hàng (ĐH) (TA) | BADM3301 | 2019 |
| 6. | Nghiên cứu marketing (TA) | BADM4304 | 2019 |
| 7. | Thống kê ứng dụng (TA) | BADM5303 | 2018, 2019, 2020 |
| 8. | Nghiên cứu marketing (TA) | BADM4304 | 2019 |
| 9. | Quản trị dự án (TA) | BADM4312 | 2019 |
| 10. | Thống kê ứng dụng | BADM1377 | 2020 |
| 11. | Quản trị thương hiệu (TA) | BADM3304 | 2019 |
| 12. | Quản trị chuỗi cung ứng (TA) | BADM3322 | 2017 |
| 13. | Quản trị chiến lược TA | BADM4301 | 2018 |
| 14. | Truyền thông Marketing Tích hợp (IMC) | BADM4302 | 2018 |
| 15. | Marketing Dịch vụ | BADM4310 | 2018 |
| 16. | Kinh doanh quốc tế 2 | BADM3332 | 2018 |
| **NGÀNH TCNH** | | |
| 1. | Phân tích & đầu tư TC (CK) (TA) | FINA3315 | 2018 |
| 2. | Kinh doanh ngoại hối (TA) | FINA3308 | 2018 |
| 3. | Nghiệp vụ ngân hàng TM (ĐB) | FINA3321 | 2019 |
| 4. | Quản trị tài chính (TA) | FINA4306 | 2018 |
| 5. | Quản trị rủi ro tài chính (TA) | FINA3314 | 2017 |
| 6. | Tài chính doanh nghiệp 1 (TA) | FINA3319 | 2019 |
| 7. | Thị trường tài chính (TA) | FINA3320 | 2019 |
| 8. | Phân tích báo cáo tài chính | FINA3312 | 2018 |
| 9. | Phân tích & đầu tư TC (CK) (TA) | FINA3315 | 2018 |
| 10. | Thị trường tài chính | FINA6308 |  |
| 11. | Phân tích báo cáo tài chính | FINA3312 | 2018 |
| **NGÀNH TIẾNG ANH** | | |
| 1. | Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học | ENGL4201 | 2018 |
| 2. | Luyện dịch 2 | ENGL2308 | 2019 |
| 3. | Nghe nói 6 | ENGL3304 | 2019 |
| 4. | Văn hóa Anh - Mỹ | ENGL2309 | 2019 |
| 5. | Nghe - Nói 3 | ENGL5310 | 2020 |
| 6. | Đọc - Viết 2 | ENGL5303 | 2020 |
| 7. | Ngữ âm - Âm vị học | ENGL3201 | 2018 |
| 8. | Cú pháp - Hình thái học | ENGL3206 | 2018 |
| 9. | Đọc hiểu 4 | ENGL2307 | 2019 |
| **CÁC NGÀNH KHÁC** | | |  |
| 1. | Kinh tế vĩ mô 1 | ECON1302 | 2019, 2020 |
| 2. | Kinh tế vi mô 1 | ECON1301 | 2018, 2019, 2020 |
| 3. | Phương pháp Nghiên cứu khoa học | EDUC3203 | 2019 |
| 4. | Xác suất và thống kê | MATH1315 | 2020 |
| 5. | Đại số tuyến tính | MATH1313 | 2020 |

**Ghi chú:** các môn học triển khai trợ lý giảng dạy sẽ tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy của từng học kỳ

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT**  **Tô Thị Kim Hồng**  **Phó Trưởng khoa** |