TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 **PHÒNG ĐÀO TẠO**

**KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đối tượng** | **Lớp học phần** | **Giảng viên giảng dạy** | **Phòng học** | **Lịch học** | **Thời gian thực hiện** |
| **Thứ 6** | **Thứ 7** | **Chủ nhật** |
| ***Chiều*** | ***Sáng*** | ***Chiều*** | ***Sáng*** | ***Chiều*** |
| **Giáo dục Tiểu học** | Cơ sở văn hóa Việt Nam | Cô An | P.404A1 |  | **X** |  |  |  | Từ ngày 09/11/2018 |
| Toán học 2 | Thầy Tam |  |  | **X** |  | **X** |
| Văn học 2 | Cô Tuyết |  |  |  | **X** |  |
| **Giáo dục Mầm non** | Phương pháp chăm sóc và vệ sinh trẻ em  | Cô Tâm | P.405A1 | **X** |  |  |  |  | Từ ngày 09/11/2018 |
| Tiếng Việt | Cô Tiên |  | **X** |  |  |  |
| Toán cơ sở | Cô Nga |  |  | **X** |  |  |
| Tin học ứng dụng | Thầy Thắng |  |  |  | **X** |  |
| Phát triển chương trình GD Mầm non | Cô Yến |  |  |  |  | **X** |
| **Sư phạm Toán học** | Độ đo – Tích phân | Thầy Tiến | P.501A1 |  | **X** |  |  |  | Từ ngày 09/11/2018 |
| Phương pháp nghiên cứu khoa học  | Thầy Chung |  |  | **X** |  |  |
| Đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Toán | Thầy Hòe |  |  |  | **X** |  |
| Giải tích 3 | Cô Minh |  |  |  |  | **X** |
| **Công nghệ thông tin** | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | Thầy Hậu | P.104A1 |  |  |  | **X** |  | Từ ngày 09/11/2018 |
| Trí tuệ nhân tạo | Thầy Cường |  |  |  |  | **X** |
| **Kế toán** | Tiếng Anh chuyên ngành | Cô Hoài Thanh | P.502A1 | **X** |  |  | **X** |  | Từ ngày 09/11/2018 |
| Luật kế toán | Cô Diệu Thanh |  | **X** |  |  | **X** |
| Tin học kế toán | Cô Diệu Thanh |  |  | **X** |  |  |
| Kinh tế vi mô | Cô Dụng | P.503A1 |  |  |  | **X** |  |
| **Ngôn ngữ Anh** | Nghe 2 | Thầy Hùng | P.107A1 |  | **X** |  |  |  | Từ ngày 09/11/2018 |
| Đọc 2 | Cô Thúy |  |  | **X** |  |  |
| Nói 2 | Cô Lệ Hằng |  |  |  | **X** |  |
| Văn hóa Anh – Mỹ  | Cô Hoa |  |  |  |  | **X** |
| Nghe 1  | Cô Hạnh | P.104A1 |  | **X** |  |  |  |
| Nói 1 | Cô Thảo | P.105A1 |  |  | **X** |  |  |
| Viết 1 | Cô Thúy |  |  |  | **X** |  |
| Đọc 1 | Cô Hạnh |  |  |  |  | **X** |
| Tiếng Anh 5 Lis | Cô Tú | P.103A1 |  |  | **X** |  |  |
| Tiếng Anh 5 R | Cô Thúy | P.106A1 |  | **X** |  |  |  |
| Văn hóa các nước Đông Nam Á | Cô Mai Hằng |  |  |  | **X** |  |
| Tiếng Anh 5 Wr | Cô Thắm |  |  |  |  | **X** |

 *Quảng Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2018*

 **PHÓ PHÒNG ĐÀO TẠO**

 **TS. Hoàng Văn Dũng**