TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

**PHÒNG ĐÀO TẠO**

**KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 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** | Từ Hán - Việt và dạy từ Hán – Việt ở Tiểu học | Cô An | P.307A1 |  | **X** |  |  |  | Từ ngày 06/01/2019 |
| Đạo đức và PP giáo dục đạo đức | Cô Huệ | P.301C |  |  | **X** |  |  |
| Thực hành giải Toán ở Tiểu học | Thầy Tam | P.301A1 |  |  |  |  | **X** | Từ ngày 13/01/2019 |
| Tin học ƯD trong dạy học | Thầy Thắng | P.301A1 |  |  |  | **X** |  | Từ ngày 15/12/2018 |
| **Giáo dục Mầm non** | Nghệ thuật tạo hình | Thầy Sáng | P.105C | **X** |  |  |  |  | Từ ngày 09/12/2018 |
| Tin học ƯD trong dạy học | Thầy Thắng | P.301A1 |  |  |  | **X** |  | Từ ngày 15/12/2018 |
| Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ | Cô Hằng | P.201A1 |  |  |  |  | **X** | Từ ngày 18/01/2019 |
| LL và PP hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ Mầm non | Cô Nga | P.302A1 |  |  | **X** |  |  | Từ ngày 18/01/2019 |
| Phát triển chương trình giáo dục Mầm non | Cô Yến | P.302C |  | **X** |  |  |  | Từ ngày 09/12/2018 |
| **Sư phạm Toán học** | Độ đo – Tích phân | Thầy Tiến | P.404A1 |  | **X** |  |  |  | Từ ngày 09/12/2018 |
| Phương pháp nghiên cứu khoa học | Thầy Chung | P.207C |  |  | **X** |  |  | Từ ngày 09/12/2018 |
| Hình học xạ ảnh | Thầy Hùng | P.202A1 |  |  |  | **X** |  | Từ ngày 25/01/2019 |
| Hình học vi phân | Thầy Trâm | P.202A1 |  |  |  |  | **X** |
| **Công nghệ thông tin** | Cơ sở dữ liệu | Thầy Hoàn | P.104A1 |  |  |  | **X** |  | Từ ngày 20/01/2019 |
| Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | Thầy Hậu | P.307A1 |  |  | **X** |  |  | Từ ngày 09/11/2018 |
| Phân tích thiết kế hệ thống | Thầy Thắng | P.104A1 |  |  |  |  | **X** |
| Trí tuệ nhân tạo | Thầy Cường | P.306A1 |  | **X** |  |  |  |
| Nhận dạng và xử lý ảnh | Thầy Dũng | P.104A1 | **X** |  |  |  |  |
| **Kế toán** | Kế toán tài chính II | Cô Nga | P.306A1 | **X** |  |  |  |  |  |
| Marketing căn bản | Cô Thủy | P.302C | **X** |  |  |  |  |  |
| Marketing căn bản | Cô Thủy | P.306A1 |  |  |  | **X** |  |  |
| Marketing căn bản | Cô Thủy | P.501A1 |  |  | **X** |  |  |  |
| Kế toán tài chính II | Cô Nga | P.302A1 |  |  |  |  | **X** | Từ ngày 15/12/2018 |
| Kế toán tài chính II | Cô Nga | P.202A1 |  |  | **X** |  |  |  |
| Thị trường chứng khoán | Thầy Long | P.302A1 |  |  |  | **X** |  |  |
| Thị trường chứng khoán | Thầy Long | P.306C |  | **X** |  |  |  | Từ ngày 22/12/2018 |
| Nguyên lý kế toán | Cô Thu Hà | P.303A1 |  |  |  |  | **X** |  |
| Nguyên lý kế toán | Cô Thu Hà | P.103A1 |  | **X** |  |  |  | Từ ngày 15/12/2018 |
| Ngữ nghĩa học | Cô Lan | P.107A1 |  |  | **X** |  |  |  |
| Ngữ nghĩa học | Cô Lan | P.107A1 |  |  |  |  | **X** |
| Tiếng Trung 1 | Thầy Bảo | P.105A1 |  | **X** |  |  |  |
| Ngữ pháp thực hành | Cô Dung | P.105A1 |  |  |  |  | **X** |
| Ngữ pháp thực hành | Cô Dung | P.106A1 |  |  | **X** |  |  |  |
| Luyện âm | Cô Thảo | P.105A1 |  |  |  | **X** |  | Từ ngày 09/11/2018 |
| Ngữ dụng học | Cô Lê Hằng | P.106A1 | **X** | **X** |  |  | **X** |  |
| ***Lưu ý: Học 4 tiết/buổi; Buổi Sáng vào học lúc 07h00; Buổi Chiều vào học lúc 13h00.*** | | | | | | | | | |

*Quảng Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2019*

**PHÒNG ĐÀO TẠO**