|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU**KHOA SƯ PHẠM** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  | *Bạc Liêu, ngày 09 tháng 4 năm 2020* |

**DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN TỔ CHỨC DẠY - HỌC TRỰC TUYẾN**

**TỪ 13/4/2020 - 19/4/2020**

| **TT** | **Mã****môn học** | **Tên môn học/học phần** | **Lớp** | **Khóa** | **Ngành** | **Sỉ số** | **Thứ** | **Tiết BĐ** | **Số tiết** | **Giảng viên giảng dạy** | **Hình thức triển khai** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SH01 | Sinh hóa | 13DNT1 | 13 | NTTS | 36 | 3 | 09 | 2 | Diệp Thị Hồng Phước | LMS-BLUZoom | 8h00-9h40 |
| 13DNT2 | 36 | 4 | 13 | 2 | 8h00-9h40 |
| 2 | PHT105 | Giải phẫu sinh lý người | 13CGDTC | 13 | GDTC | 13 | 4 | 05 | 2 | Nguyễn Thị Kim Xuân | LMS-BLUE-mail | 8h00-9h40 |
| 3 | TN023 | Hóa phân tích đại cương | 13DNT1 | 13 | NTTS | 36 | 5 | 13 | 2 | Trần Văn Bé | LMS-BLUZoom | 8h00-9h40 |
| 4 | TN023 | Hóa phân tích đại cương | 13DNT2 | 13 | NTTS | 36 | 5 | 09 | 2 |  |  | 8h00-9h40 |
| 5 | KT104 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | 13DTCNH | 13 | TCNH | 25 | 3 | 09 | 3 | Phạm Văn Hưng | LMS-BLU | 7h00-9h307h00-9h30 |
| 13DQTKD | 13 | QTKD | 49 | 5 | 3 | Phạm Văn Hưng | Zoom |
| 6 |  | Toán thống kê TDTT | 13CGDTC | 13 | GDTC | 13 | 6 | 06 | 2 | Phạm Văn Hưng | LMS-BLU | 7h00-8h40 |
| 7 | TN05C | Điện và quang đại cương | 13DTH1 | 13 | CNTT | 27 | 3 | 09 | 2 | Dương Văn Trọng | LMS-BLUZoom | 7h00-8h40 |
| 8 | TN05C | Điện và quang đại cương | 13DTH2 | 13 | CNTT | 27 | 4 | 09 | 2 | Nguyễn Văn Khởi | LMS-BLU | 7h00-8h40 |
| 9 | GDH3001 | GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG | 13CGDTC | 13 | CGDTC | 27 | 5 | 9-11 | 2 | Phạm Tiến Công | LMS/ Google meeting/Zoom |  |
| 10 | TL001 | TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG |  13DKT1 | 13 | DKT | 41 | 3 | 7-8 | 2 | Phạm Tiến Công |  |
| 11 | TL001 | TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG |  13DKT2 | 13 | DKT | 41 | 5 | 7-8 | 2 | Phạm Tiến Công |  |
| 12 | TL001 | TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG |  13DQT | 13 | DQT | 49 | 2 | 7-8 | 2 | Phạm Tiến Công |  |
| 13 | TL001 | TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG |  13DTCNH | 13 | DTCNH | 35 | 4 | 7-8 | 2 | Phạm Tiến Công | LMS/ Google meeting/Zoom |  |
| 14 | TAK03 | Anh Văn 3 |  12DNT2 | 12 | NTTS | 45 | 3 | 29->30 | 2 | Huỳnh Thị Út | LMS |  |
| 15 | TAK02 | Anh Văn 2 |  13DKT2 | 13 | ĐH kế Toán | 39 | 2 | 13->14 | 2 |  |
| 16 | TAK01 | Anh văn 1 |  13DNT2 | 13 | ĐH nuôi trồng | 32 | 6 | 9->10 | 2 | Nguyễn ThịÁnh Đào | LMS |  |
| 17 | TAK03 | Anh văn 3 | 12DNT1 | 12 | ĐH Nuôi trồng | 46 | 5 | 27->28 | 2 | Dương Thế Bảo | LMS |  |
| 18 | AVKC2 | Anh văn 2 |  13DTH2 | 13 | Tin học | 29 | 3 | 9->10 | 2 | Sầm Ngọc Khả Tú | LMS |  |
| 19 | AVKC2 | Anh văn 2 |  13DQT | 13 | Quản trị | 55 | C.5 | 9->10 | 2 |  |
| 20 | TAK02 | Anh văn 2 | 13DTCNH | 13 | TCNH | 28 | 2 | 9->10 | 2 | Trương Thị Như Ý | LMS |  |
| 21 | TAK02 | AV 2 | 13DKT1 | 13 | KẾ TOÁN | 42 | 4 | 17->18 | 2 | Ngô Ngọc Thảo | LMS |  |
| 22 | KT330 | Tiếng Anh chuyên ngành KT | 11DKT | 11 | TCNH | 65 | 2 | 17->18 | 2 | Nguyễn Thị Sang | LMS/Zoom meeting |  |
| 23 | KT380 | Tiếng Anh chuyên ngành KT | 12QDT | 12 | QTKD | 37 | 4 | 17->18 | 2 |  |
| 24 | AVKC1 | Anh văn 1 | 13DNT1 | 13 | NTTS | 39 | 4 | 9->10 | 2 | Võ Thị Ngọc Huyền | LMS |  |
| 25 | AVKC2 | Anh văn 2 | 13CGDTC | 13 | GDTC | 15 | 2 | 9->10 | 2 |  |