|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ**KHOA KINH TẾ****¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc****¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯***Cần Thơ, ngày 06 tháng 07 năm 2023* |

**LỊCH CAO HỌC THỨ 7, CHỦ NHẬT**

**học kỳ I, 2023 – 2024**

| **TT** | **Mã HP** | **Tên học phần** | **TC** | **SS** | **Nhóm** | **Lớp 1** | **Lớp 2** | **Lớp 3** | **Giảng viên** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | KT608 | Kinh tế sản xuất | 3 | 30 | C1 | KTH22 |   |   | Nguyễn Hữu Đặng |  |
| 7 | KTH612 | Kinh tế lao động | 3 | 30 | C1 | KTH22 |   |   | Huỳnh Trường Huy |  |
| 8 | KTH621 | Kinh tế công cộng nâng cao | 3 | 30 | C1 | KTH22 |   |   | Nguyễn Tuấn Kiệt |  |
| 9 | KTH615 | Marketing địa phương | 3 | 40 | C1 | KTH22 | QL22 |   | Nguyễn Quốc Nghi |  |
| 3 | KTH612 | Kinh tế lao động | 3 | 30 | KG | KTHKG |   |   | Bùi Thị Kim Thanh |  |
| 5 | KTH621 | Kinh tế công cộng nâng cao | 3 | 30 | KG | KTHKG |   |   | Bùi Thị Kim Thanh |  |
| 2 | KT631 | Kinh tế phát triển | 3 | 30 | KG | KTHKG |   |   | Lê Tấn Nghiêm |  |
| 1 | KT608 | Kinh tế sản xuất | 3 | 30 | KG | KTHKG |   |   | Quan Minh Nhựt |  |
| 4 | KTH615 | Marketing địa phương | 3 | 30 | KG | KTHKG |   |   | Nguyễn Phú Son |  |
| 13 | KTN617 | Quản lý nông trại và hợp tác xã | 3 | 30 | C1 | NN22 |   |   | Huỳnh Thị Đan Xuân |  |
| 14 | KTN618 | Nông nghiệp và phát triển kinh tế | 2 | 30 | C1 | NN22 |   |   | Phạm Lê Thông |  |
| 11 | KTN600 | Phân tích rủi ro trong nông nghiệp | 2 | 30 | C1 | NN22 |   |   | Huỳnh Việt Khải |  |
| 10 | KT652 | Phân tích dự án | 3 | 30 | C1 | NN22 |   |   | Mai Văn Nam |  |
| 12 | KTN615 | Thương mại nông nghiệp quốc tế | 2 | 30 | C1 | NN22 |   |   | Khổng Tiến Dũng |  |
| 15 | KT631 | Kinh tế phát triển | 3 | 30 | C1 | NN22 | KTH22 |   | Mai Văn Nam |  |
| 16 | KT760 | Phương pháp nghiên cứu kinh tế | 2 | 40 | C1 | NN22 | QT22 |  | Quan Minh Nhựt |  |
| 17 | KT738 | Kế toán quản trị cho khu vực công | 3 | 30 | C1 | QL22 |   |   | Võ Văn Dứt |  |
| 20 | KTL604 | Quản lý ngân sách nhà nước  | 3 | 30 | C1 | QL22 |   |   | Nguyễn Hữu Đặng |  |
| 21 | KTL606 | Chuyển đổi số và thương mại điện tử | 3 | 40 | C1 | QL22 |   |   | Nguyễn Đinh Yến Oanh |  |
| 23 | KTQ609 | Quản trị công ty | 3 | 40 | C1 | QL22 |   |   | Châu Thị Lệ Duyên |  |
| 22 | KTL609 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng  | 3 | 50 | C1 | QL22 |   |   | Huỳnh Hữu Thọ |  |
| 19 | KTL003 | Thực tập tốt nghiêp 2 | 3 | 51 | C1 | QL22 |   |   | Võ Văn Dứt |  |
| 18 | KTL002 | Thực tập tốt nghiệp 1 | 3 | 54 | C1 | QL22 |   |   | Võ Văn Dứt |  |
| 26 | KT760 | Phương pháp nghiên cứu kinh tế | 2 | 50 | C2 | QL23 |   |   | Phan Anh Tú |  |
| 24 | KT602 | Kinh tế vi mô | 3 | 50 | C1 | QL23 |   |   | Nguyễn Tuấn Kiệt |  |
| 27 | KTN610 | Thống kê trong kinh tế | 3 | 50 | C1 | QL23 |   |   | Hứa Thanh Xuân |  |
| 28 | KTQ604 | Quản trị con người và tổ chức | 2 | 50 | C1 | QL23 |   |   | Ong Quốc Cường |  |
| 29 | KTQ608 | Lý thuyết quản trị | 3 | 50 | C1 | QL23 |   |   | Đinh Công Thành |  |
| 25 | KT732 | Quản lý nhà nước về kinh tế | 2 | 50 | C1 | QL23 |   |   | Phan Huy Hùng |  |
| 30 | KT619 | Marketing quốc tế | 2 | 40 | C1 | QT22 |   |   | Lưu Thanh Đức Hải | Dạy online |
| 32 | KTL609 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng  | 3 | 40 | C2 | QT22 |   |   | Lê Trần Thiên Ý |  |
| 31 | KT625 | Nghiên cứu Marketing | 2 | 50 | C1 | QT22 |   |   | Hồ Lê Thu Trang |  |
| 34 | KT658 | Sáp nhập và mua lại công ty | 2 | 40 | C1 | QT22.1 |   |   | Lê Long Hậu |  |
| 36 | KTQ607 | Định giá doanh nghiệp | 2 | 40 | C1 | QT22.1 |   |   | Đoàn Tuyết Nhiễn |  |
| 35 | KTQ606 | Quản trị chiến lược nâng cao | 2 | 40 | C1 | QT22.1 |   |   | Lê Tấn Nghiêm |  |
| 33 | KT653 | Phân tích chuỗi giá trị | 2 | 40 | C1 | QT22.1 |   |   | Nguyễn Phú Son |  |
| 37 | KT653 | Phân tích chuỗi giá trị | 2 | 40 | C2 | QT22.2 |   |   | Nguyễn Hữu Tâm |  |
| 38 | KT658 | Sáp nhập và mua lại công ty | 2 | 40 | C2 | QT22.2 |   |   | Lê Long Hậu |  |
| 40 | KTQ607 | Định giá doanh nghiệp | 2 | 40 | C2 | QT22.2 |   |   | Đoàn Tuyết Nhiễn |  |
| 39 | KTQ606 | Quản trị chiến lược nâng cao | 2 | 40 | C2 | QT22.2 |   |   | Nguyễn Minh Cảnh |  |
| 41 | KT602 | Kinh tế vi mô | 3 | 50 | C2 | QT23 |   |   | Phạm Lê Thông |  |
| 43 | KT656 | Quản trị Marketing | 3 | 50 | C1 | QT23 |   |   | Phạm Lê Hồng Nhung |  |
| 42 | KT632 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 50 | C1 | QT23 |   |   | Trương Đông Lộc |  |
| 44 | KTN610 | Thống kê trong kinh tế | 3 | 50 | C2 | QT23 |   |   | Huỳnh Thị Kim Uyên |  |
| 45 | KTQ608 | Lý thuyết quản trị | 3 | 50 | C2 | QT23 |   |   | Nguyễn Thị Phương Dung |  |
| 49 | KTT619 | Ngân hàng đầu tư | 2 | 30 | C1 | TC22 |   |   | Phạm Phát Tiến |  |
| 46 | KT630 | Tài chính hành vi | 2 | 30 | C1 | TC22 |   |   | Trương Đông Lộc |  |
| 52 | KTT613 | Quản trị hoạt động ngân hàng toàn cầu | 2 | 30 | C1 | TC22 |  |   | Phạm Phát Tiến |  |
| 48 | KTT616 | Thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian | 3 | 30 | C1 | TC22 |   |   | Đoàn Thị Cẩm Vân |  |
| 47 | KTQ607 | Định giá doanh nghiệp | 2 | 30 | C3 | TC22 |   |   | Đoàn Tuyết Nhiễn |  |
| 50 | KTT622 | Tài chính quốc tế | 2 | 30 | C1 | TC22 |   |   | Lê Khương Ninh |  |
| 51 | KTT625 | Marketing dịch vụ ngân hàng | 2 | 40 | C1 | TC22 |   |   | Hồ Lê Thu Trang |  |
| 53 | KT658 | Sáp nhập và mua lại công ty | 2 | 40 | C3 | TC22 |  |  | Lê Long Hậu |  |
| 54 | KTT610 | Quản trị rủi ro tài chính | 2 | 50 | C1 | TC22 |  |  | Ngô Mỹ Trân |  |
| 55 | KTT612 | Quản trị rủi ro ngân hàng | 2 | 50 | C1 | TC22 |  |  | Nguyễn Văn Thép |  |
| 56 | KT602 | Kinh tế vi mô | 3 | 30 | C3 | TC23 |   |   | Phạm Lê Thông |  |
| 61 | KTT615 | Kinh tế tài chính | 3 | 30 | C1 | TC23 |  |  | Nguyễn Hồ Anh Khoa |  |
| 60 | KTT609 | Lý thuyết đầu tư | 3 | 30 | C1 | TC23 |   |   | Lê Khương Ninh |  |
| 59 | KTT007 | Chuyên đề: Marketing dịch vụ ngân hàng | 2 | 30 | C1 | TC23 |   |   | Lưu Tiến Thuận |  |
| 58 | KT760 | Phương pháp nghiên cứu kinh tế | 2 | 30 | C3 | TC23 |   |   | Phan Đình Khôi |  |
| 57 | KT632 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 30 | C2 | TC23 |  |  | Trương Đông Lộc |  |

Ghi chú: QT22.1 – Quản trị khóa 2022 trúng tuyển đợt 1.

 QT22.2 – Quản trị khóa 2022 trúng tuyển đợt 2

 Học viên khóa 2022 đăng ký theo lớp đã bố trí để không bị trùng lịch.

 Học viên khóa 2023 do Trường bố trí.

 Các học viên khác khi đăng ký phải kiểm tra lịch học để không bị trùng lịch.

**THỜI KHÓA BIỂU**

**Cao học Thứ 7, Chủ nhật Khoa Kinh tế**

| **Tuần** | **Thứ hai→CN** | **Buổi** | **Thứ bảy** | **Chủ nhật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 01/08-06/08/23 | S | KTCCNC-KTH22-P.CĐ-KiệtNNPTKT-NN22-P.NCS-ThôngKTQTC-QL22-104/KT-DứtĐGDN-QT22.1-105/KT-NhiễnQTRRNH-TC22-106/KT-Thép | KTCCNC-KTH22-P.CĐ-KiệtNNPTKT-NN22-P.NCS-ThôngKTQTC-QL22-104/KT-DứtĐGDN-QT22.1-105/KT-NhiễnQTRRNH-TC22-106/KT-Thép |
| C | KTCCNC-KTH22-P.CĐ-KiệtNNPTKT-NN22-P.NCS-ThôngKTQTC-QL22-104/KT-DứtĐGDN-QT22.1-105/KT-NhiễnQTRRNH-TC22-106/KT-Thép | KTCCNC-KTH22-P.CĐ-KiệtNNPTKT-NN22-P.NCS-ThôngKTQTC-QL22-104/KT-DứtĐGDN-QT22.1-105/KT-NhiễnQTRRNH-TC22-106/KT-Thép |
| 1 | 07/08-13/08/23 | S | KTCCNC-KTH22-P.CĐ-KiệtNNPTKT-NN22-P.NCS-ThôngKTQTC-QL22-104/KT-DứtĐGDN-QT22.1-105/KT-NhiễnQTRRNH-TC22-106/KT-Thép | KTCCNC-KTH22-P.CĐ-KiệtNNPTKT-NN22-P.NCS-ThôngKTQTC-QL22-104/KT-DứtĐGDN-QT22.1-105/KT-NhiễnQTRRNH-TC22-106/KT-Thép |
| C | KTCCNC-KTH22-P.CĐ-KiệtNNPTKT-NN22-P.NCS-ThôngKTQTC-QL22-104/KT-DứtĐGDN-QT22.1-105/KT-NhiễnQTRRNH-TC22-106/KT-Thép | KTCCNC-KTH22-P.CĐ-KiệtNNPTKT-NN22-P.NCS-ThôngKTQTC-QL22-104/KT-DứtĐGDN-QT22.1-105/KT-NhiễnQTRRNH-TC22-106/KT-Thép |
| 2 | 14/08-20/08/23 | S | KTCCNC-KTH22-P.CĐ-KiệtNNPTKT-NN22-P.NCS-ThôngKTQTC-QL22-104/KT-DứtMKTQT-QT22-105/KT-HảiMKTNH-TC22-106/KT-Trang | KTLĐ-KTH22-P.CĐ-HuyPTRRNN-NN22-P.NCS-KhảiQLNSNN-QL22-104/KT-ĐặngĐGDN-QT22.2-105/KT-NhiễnMKTNH-TC22-106/KT-Trang |
| C | KTCCNC-KTH22-P.CĐ-KiệtNNPTKT-NN22-P.NCS-ThôngKTQTC-QL22-104/KT-DứtMKTQT-QT22-105/KT-HảiMKTNH-TC22-106/KT-Trang | KTLĐ-KTH22-P.CĐ-HuyPTRRNN-NN22-P.NCS-KhảiQLNSNN-QL22-104/KT-ĐặngĐGDN-QT22.2-105/KT-NhiễnMKTNH-TC22-106/KT-Trang |
| 3 | 21/08-27/08/23 | S | KTLĐ-KTH22-P.CĐ-HuyPTRRNN-NN22-P.NCS-KhảiQLNSNN-QL22-104/KT-ĐặngĐGDN-QT22.2-105/KT-NhiễnMKTNH-TC22-106/KT-Trang | KTLĐ-KTH22-P.CĐ-HuyPTRRNN-NN22-P.NCS-KhảiQLNSNN-QL22-104/KT-ĐặngĐGDN-QT22.2-105/KT-NhiễnMKTNH-TC22-106/KT-Trang |
| C | KTLĐ-KTH22-P.CĐ-HuyPTRRNN-NN22-P.NCS-KhảiQLNSNN-QL22-104/KT-ĐặngĐGDN-QT22.2-105/KT-NhiễnMKTNH-TC22-106/KT-Trang | KTLĐ-KTH22-P.CĐ-HuyPTRRNN-NN22-P.NCS-KhảiQLNSNN-QL22-104/KT-ĐặngĐGDN-QT22.2-105/KT-NhiễnMKTNH-TC22-106/KT-Trang |
| 4 | **28/08-03/09/23** | S | Nghỉ Lễ | Nghỉ Lễ |
| C | Nghỉ Lễ | Nghỉ Lễ |
| 5 | 04/09-10/09/23 | S | KTLĐ-KTH22-P.CĐ-HuyPTRRNN-NN22-P.NCS-KhảiQLNSNN-QL22-104/KT-ĐặngĐGDN-QT22.2-105/KT-NhiễnNHĐT-TC22-106/KT-Tiến | KTLĐ-KTH22-P.CĐ-HuyPTRRNN-NN22-P.NCS-KhảiQLNSNN-QL22-104/KT-ĐặngĐGDN-QT22.2-105/KT-NhiễnNHĐT-TC22-106/KT-Tiến |
| C | KTLĐ-KTH22-P.CĐ-HuyPTRRNN-NN22-P.NCS-KhảiQLNSNN-QL22-104/KT-ĐặngĐGDN-QT22.2-105/KT-NhiễnNHĐT-TC22-106/KT-Tiến | KTLĐ-KTH22-P.CĐ-HuyPTRRNN-NN22-P.NCS-KhảiQLNSNN-QL22-104/KT-ĐặngĐGDN-QT22.2-105/KT-NhiễnNHĐT-TC22-106/KT-Tiến |
| 6 | 11/09-17/09/23 | S | PTDA-NN22-P.NCS-NamLOGISTICS-QL22-104/KT-ThọKTViM-QL23-107/KT-KiệtNCMKT-QT22-105/KT-TrangKTViM-QT23-201/KT-ThôngNHĐT-TC22-106/KT-TiếnCĐMKTDVNH-TC23-202/KT-Thuận | PTDA-NN22-P.NCS-NamLOGISTICS-QL22-104/KT-ThọKTViM-QL23-107/KT-KiệtNCMKT-QT22-105/KT-TrangKTViM-QT23-201/KT-ThôngNHĐT-TC22-106/KT-TiếnCĐMKTDVNH-TC23-202/KT-Thuận |
| C | PTDA-NN22-P.NCS-NamLOGISTICS-QL22-104/KT-ThọKTViM-QL23-107/KT-KiệtNCMKT-QT22-105/KT-TrangKTViM-QT23-201/KT-ThôngNHĐT-TC22-106/KT-TiếnCĐMKTDVNH-TC23-202/KT-Thuận | PTDA-NN22-P.NCS-NamLOGISTICS-QL22-104/KT-ThọKTViM-QL23-107/KT-KiệtNCMKT-QT22-105/KT-TrangKTViM-QT23-201/KT-ThôngNHĐT-TC22-106/KT-TiếnCĐMKTDVNH-TC23-202/KT-Thuận |
| 7 | 18/09-24/09/23 | S | PTDA-NN22-P.NCS-NamLOGISTICS-QL22-104/KT-ThọKTViM-QL23-107/KT-KiệtNCMKT-QT22-105/KT-TrangKTViM-QT23-201/KT-ThôngĐGDN-TC22-106/KT-NhiễnCĐMKTDVNH-TC23-202/KT-Thuận | PTDA-NN22-P.NCS-NamLOGISTICS-QL22-104/KT-ThọKTViM-QL23-107/KT-KiệtNCMKT-QT22-105/KT-TrangKTViM-QT23-201/KT-ThôngĐGDN-TC22-106/KT-NhiễnCĐMKTDVNH-TC23-202/KT-Thuận |
| C | PTDA-NN22-P.NCS-NamLOGISTICS-QL22-104/KT-ThọKTViM-QL23-107/KT-KiệtNCMKT-QT22-105/KT-TrangKTViM-QT23-201/KT-ThôngĐGDN-TC22-106/KT-NhiễnCĐMKTDVNH-TC23-202/KT-Thuận | PTDA-NN22-P.NCS-NamLOGISTICS-QL22-104/KT-ThọKTViM-QL23-107/KT-KiệtNCMKT-QT22-105/KT-TrangKTViM-QT23-201/KT-ThôngĐGDN-TC22-106/KT-NhiễnCĐMKTDVNH-TC23-202/KT-Thuận |
| 8 | 25/09-01/10/23 | S | PTDA-NN22-P.NCS-NamLOGISTICS-QL22-104/KT-ThọKTViM-QL23-107/KT-KiệtNCMKT-QT22-105/KT-TrangKTViM-QT23-201/KT-ThôngĐGDN-TC22-106/KT-NhiễnCĐMKTDVNH-TC23-202/KT-Thuận | KTLĐ-KG-ThanhMKTĐP-KTH22,QL22-NghiTMNNQT-NN22-P.NCS-DũngPPNC-QL23-107/KT-TúLOGISTICS-QT22-105/KT-ÝTCDN-QT23-201/KT-LộcĐGDN-TC22-106/KT-NhiễnKTViM-TC23-202/KT-Thông |
| C | PTDA-NN22-P.NCS-NamLOGISTICS-QL22-104/KT-ThọKTViM-QL23-107/KT-KiệtNCMKT-QT22-105/KT-TrangKTViM-QT23-201/KT-ThôngĐGDN-TC22-106/KT-NhiễnCĐMKTDVNH-TC23-202/KT-Thuận | KTLĐ-KG-ThanhMKTĐP-KTH22,QL22-NghiTMNNQT-NN22-P.NCS-DũngPPNC-QL23-107/KT-TúLOGISTICS-QT22-105/KT-ÝTCDN-QT23-201/KT-LộcĐGDN-TC22-106/KT-NhiễnKTViM-TC23-202/KT-Thông |
| 9 | 02/10-08/10/23 | S | KTLĐ-KG-ThanhMKTĐP-KTH22,QL22-NghiTMNNQT-NN22-P.NCS-DũngPPNC-QL23-107/KT-TúLOGISTICS-QT22-105/KT-ÝTCDN-QT23-201/KT-LộcQTRRTC-TC22-106/KT-TrânKTViM-TC23-202/KT-Thông | KTLĐ-KG-ThanhMKTĐP-KTH22,QL22-NghiTMNNQT-NN22-P.NCS-DũngPPNC-QL23-107/KT-TúLOGISTICS-QT22-105/KT-ÝTCDN-QT23-201/KT-LộcQTRRTC-TC22-106/KT-TrânKTViM-TC23-202/KT-Thông |
| C | KTLĐ-KG-ThanhMKTĐP-KTH22,QL22-NghiTMNNQT-NN22-P.NCS-DũngPPNC-QL23-107/KT-TúLOGISTICS-QT22-105/KT-ÝTCDN-QT23-201/KT-LộcQTRRTC-TC22-106/KT-TrânKTViM-TC23-202/KT-Thông | KTLĐ-KG-ThanhMKTĐP-KTH22,QL22-NghiTMNNQT-NN22-P.NCS-DũngPPNC-QL23-107/KT-TúLOGISTICS-QT22-105/KT-ÝTCDN-QT23-201/KT-LộcQTRRTC-TC22-106/KT-TrânKTViM-TC23-202/KT-Thông |
| 10 | 09/10-15/10/23 | S | KTLĐ-KG-ThanhMKTĐP-KTH22,QL22-NghiTMNNQT-NN22-P.NCS-DũngPPNC-QL23-107/KT-TúLOGISTICS-QT22-105/KT-ÝTCDN-QT23-201/KT-LộcQTRRTC-TC22-106/KT-TrânKTViM-TC23-202/KT-Thông | KTLĐ-KG-ThanhMKTĐP-KTH22,QL22-NghiTMNNQT-NN22-P.NCS-DũngPPNC-QL23-107/KT-TúLOGISTICS-QT22-105/KT-ÝTCDN-QT23-201/KT-LộcQTRRTC-TC22-106/KT-TrânKTViM-TC23-202/KT-Thông |
| C | KTLĐ-KG-ThanhMKTĐP-KTH22,QL22-NghiTMNNQT-NN22-P.NCS-DũngPPNC-QL23-107/KT-TúLOGISTICS-QT22-105/KT-ÝTCDN-QT23-201/KT-LộcQTRRTC-TC22-106/KT-TrânKTViM-TC23-202/KT-Thông | KTLĐ-KG-ThanhMKTĐP-KTH22,QL22-NghiTMNNQT-NN22-P.NCS-DũngPPNC-QL23-107/KT-TúLOGISTICS-QT22-105/KT-ÝTCDN-QT23-201/KT-LộcQTRRTC-TC22-106/KT-TrânKTViM-TC23-202/KT-Thông |
| 11 | 16/10-22/10/23 | S | KTPT-KG-NghiêmKTSX-KTH22-P.CĐ-Đặng PPNC-NN22,QT22-NhựtCĐSTMĐT-QL22-104/KT-OanhQLNNKT-QL23-107/KT-HùngQTMKT-QT23-201/KT-NhungTCHV-TC22-106/KT-LộcLTĐT-TC23-202/KT-Ninh | KTPT-KG-NghiêmKTSX-KTH22-P.CĐ-Đặng PPNC-NN22,QT22-NhựtCĐSTMĐT-QL22-104/KT-OanhQLNNKT-QL23-107/KT-HùngQTMKT-QT23-201/KT-NhungTCHV-TC22-106/KT-LộcLTĐT-TC23-202/KT-Ninh |
| C | KTPT-KG-NghiêmKTSX-KTH22-P.CĐ-Đặng PPNC-NN22,QT22-NhựtCĐSTMĐT-QL22-104/KT-OanhQLNNKT-QL23-107/KT-HùngQTMKT-QT23-201/KT-NhungTCHV-TC22-106/KT-LộcLTĐT-TC23-202/KT-Ninh | KTPT-KG-NghiêmKTSX-KTH22-P.CĐ-Đặng PPNC-NN22,QT22-NhựtCĐSTMĐT-QL22-104/KT-OanhQLNNKT-QL23-107/KT-HùngQTMKT-QT23-201/KT-NhungTCHV-TC22-106/KT-LộcLTĐT-TC23-202/KT-Ninh |
| 12 | 23/10-29/10/23 | S | KTPT-KG-NghiêmKTSX-KTH22-P.CĐ-Đặng PPNC-NN22,QT22-NhựtCĐSTMĐT-QL22-104/KT-OanhQLNNKT-QL23-107/KT-HùngQTMKT-QT23-201/KT-NhungTCHV-TC22-106/KT-LộcLTĐT-TC23-202/KT-Ninh | KTPT-KG-NghiêmKTSX-KTH22-P.CĐ-Đặng PPNC-NN22,QT22-NhựtCĐSTMĐT-QL22-104/KT-OanhQLNNKT-QL23-107/KT-HùngQTMKT-QT23-201/KT-NhungTCHV-TC22-106/KT-LộcLTĐT-TC23-202/KT-Ninh |
| C | KTPT-KG-NghiêmKTSX-KTH22-P.CĐ-Đặng PPNC-NN22,QT22-NhựtCĐSTMĐT-QL22-104/KT-OanhQLNNKT-QL23-107/KT-HùngQTMKT-QT23-201/KT-NhungTCHV-TC22-106/KT-LộcLTĐT-TC23-202/KT-Ninh | KTPT-KG-NghiêmKTSX-KTH22-P.CĐ-Đặng PPNC-NN22,QT22-NhựtCĐSTMĐT-QL22-104/KT-OanhQLNNKT-QL23-107/KT-HùngQTMKT-QT23-201/KT-NhungTCHV-TC22-106/KT-LộcLTĐT-TC23-202/KT-Ninh |
| 13 | 30/10-05/11/23 | S | KTPT-KG-NghiêmKTSX-KTH22-P.CĐ-Đặng PPNC-NN22,QT22-NhựtCĐSTMĐT-QL22-104/KT-OanhQLNNKT-QL23-107/KT-HùngQTMKT-QT23-201/KT-NhungSNMLCT-TC22-106/KT-HậuLTĐT-TC23-202/KT-Ninh | KTSX-KG-NhựtKTPT-KTH22,NN22-P.NCS-NamQTCT-QL22-104/KT-Duyên LTQT-QL23-107/KT-ThànhPTCGT-QT22.1-105/KT-SonPTCGT-QT22.2-P.CĐ.TâmTKKT-QT23-201/KT-UyênSNMLCT-TC22-106/KT-HậuKTTC-TC23-202/KT-Khoa |
| C | KTPT-KG-NghiêmKTSX-KTH22-P.CĐ-Đặng PPNC-NN22,QT22-NhựtCĐSTMĐT-QL22-104/KT-OanhQLNNKT-QL23-107/KT-HùngQTMKT-QT23-201/KT-NhungSNMLCT-TC22-106/KT-HậuLTĐT-TC23-202/KT-Ninh | KTSX-KG-NhựtKTPT-KTH22,NN22-P.NCS-NamQTCT-QL22-104/KT-Duyên LTQT-QL23-107/KT-ThànhPTCGT-QT22.1-105/KT-SonPTCGT-QT22.2-P.CĐ.TâmTKKT-QT23-201/KT-UyênSNMLCT-TC22-106/KT-HậuKTTC-TC23-202/KT-Khoa |
| 14 | 06/11-12/11/23 | S | KTSX-KG-NhựtKTPT-KTH22,NN22-P.NCS-NamQTCT-QL22-104/KT-Duyên LTQT-QL23-107/KT-ThànhPTCGT-QT22.1-105/KT-SonPTCGT-QT22.2-P.CĐ.TâmTKKT-QT23-201/KT-UyênSNMLCT-TC22-106/KT-HậuKTTC-TC23-202/KT-Khoa | KTSX-KG-NhựtKTPT-KTH22,NN22-P.NCS-NamQTCT-QL22-104/KT-Duyên LTQT-QL23-107/KT-ThànhPTCGT-QT22.1-105/KT-SonPTCGT-QT22.2-P.CĐ.TâmTKKT-QT23-201/KT-UyênSNMLCT-TC22-106/KT-HậuKTTC-TC23-202/KT-Khoa |
| C | KTSX-KG-NhựtKTPT-KTH22,NN22-P.NCS-NamQTCT-QL22-104/KT-Duyên LTQT-QL23-107/KT-ThànhPTCGT-QT22.1-105/KT-SonPTCGT-QT22.2-P.CĐ.TâmTKKT-QT23-201/KT-UyênSNMLCT-TC22-106/KT-HậuKTTC-TC23-202/KT-Khoa | KTSX-KG-NhựtKTPT-KTH22,NN22-P.NCS-NamQTCT-QL22-104/KT-Duyên LTQT-QL23-107/KT-ThànhPTCGT-QT22.1-105/KT-SonPTCGT-QT22.2-P.CĐ.TâmTKKT-QT23-201/KT-UyênSNMLCT-TC22-106/KT-HậuKTTC-TC23-202/KT-Khoa |
| 15 | 13/11-19/11/23 | S | KTSX-KG-NhựtKTPT-KTH22,NN22-P.NCS-NamQTCT-QL22-104/KT-Duyên LTQT-QL23-107/KT-ThànhPTCGT-QT22.1-105/KT-SonPTCGT-QT22.2-P.CĐ.TâmTKKT-QT23-201/KT-UyênTCQT-TC22-106/KT-NinhKTTC-TC23-202/KT-Khoa | KTSX-KG-NhựtKTPT-KTH22,NN22-P.NCS-NamQTCT-QL22-104/KT-Duyên LTQT-QL23-107/KT-ThànhPTCGT-QT22.1-105/KT-SonPTCGT-QT22.2-P.CĐ.TâmTKKT-QT23-201/KT-UyênTCQT-TC22-106/KT-NinhKTTC-TC23-202/KT-Khoa |
| C | KTSX-KG-NhựtKTPT-KTH22,NN22-P.NCS-NamQTCT-QL22-104/KT-Duyên LTQT-QL23-107/KT-ThànhPTCGT-QT22.1-105/KT-SonPTCGT-QT22.2-P.CĐ.TâmTKKT-QT23-201/KT-UyênTCQT-TC22-106/KT-NinhKTTC-TC23-202/KT-Khoa | KTSX-KG-NhựtKTPT-KTH22,NN22-P.NCS-NamQTCT-QL22-104/KT-Duyên LTQT-QL23-107/KT-ThànhPTCGT-QT22.1-105/KT-SonPTCGT-QT22.2-P.CĐ.TâmTKKT-QT23-201/KT-UyênTCQT-TC22-106/KT-NinhKTTC-TC23-202/KT-Khoa |
| 16 | 20/11-26/11/23 | S | MKTĐP-KG-SonQLNTHTX-NN22-P.NCS-Đan XuânQTCNTC-QL23-107/KT-CườngSNMLCT-QT22.1-105/KT-HậuQTCLNC-QT22.2-P.CĐ-CảnhLTQT-QT23-201/KT-DungTCQT-TC22-106/KT-NinhPPNC-TC23-202/KT-Khôi | MKTĐP-KG-SonQLNTHTX-NN22-P.NCS-Đan XuânQTCNTC-QL23-107/KT-CườngSNMLCT-QT22.1-105/KT-HậuQTCLNC-QT22.2-P.CĐ-CảnhLTQT-QT23-201/KT-DungTCQT-TC22-106/KT-NinhPPNC-TC23-202/KT-Khôi |
| C | MKTĐP-KG-SonQLNTHTX-NN22-P.NCS-Đan XuânQTCNTC-QL23-107/KT-CườngSNMLCT-QT22.1-105/KT-HậuQTCLNC-QT22.2-P.CĐ-CảnhLTQT-QT23-201/KT-DungTCQT-TC22-106/KT-NinhPPNC-TC23-202/KT-Khôi | MKTĐP-KG-SonQLNTHTX-NN22-P.NCS-Đan XuânQTCNTC-QL23-107/KT-CườngSNMLCT-QT22.1-105/KT-HậuQTCLNC-QT22.2-P.CĐ-CảnhLTQT-QT23-201/KT-DungTCQT-TC22-106/KT-NinhPPNC-TC23-202/KT-Khôi |
| 17 | 27/11-03/12/23 | S | MKTĐP-KG-SonQLNTHTX-NN22-P.NCS-Đan XuânQTCNTC-QL23-107/KT-CườngSNMLCT-QT22.1-105/KT-HậuQTCLNC-QT22.2-P.CĐ-CảnhLTQT-QT23-201/KT-DungQTNHTC-TC22-106/KT-TiếnPPNC-TC23-202/KT-Khôi | MKTĐP-KG-SonQLNTHTX-NN22-P.NCS-Đan XuânQTCNTC-QL23-107/KT-CườngSNMLCT-QT22.1-105/KT-HậuQTCLNC-QT22.2-P.CĐ-CảnhLTQT-QT23-201/KT-DungQTNHTC-TC22-106/KT-TiếnPPNC-TC23-202/KT-Khôi |
| C | MKTĐP-KG-SonQLNTHTX-NN22-P.NCS-Đan XuânQTCNTC-QL23-107/KT-CườngSNMLCT-QT22.1-105/KT-HậuQTCLNC-QT22.2-P.CĐ-CảnhLTQT-QT23-201/KT-DungQTNHTC-TC22-106/KT-TiếnPPNC-TC23-202/KT-Khôi | MKTĐP-KG-SonQLNTHTX-NN22-P.NCS-Đan XuânQTCNTC-QL23-107/KT-CườngSNMLCT-QT22.1-105/KT-HậuQTCLNC-QT22.2-P.CĐ-CảnhLTQT-QT23-201/KT-DungQTNHTC-TC22-106/KT-TiếnPPNC-TC23-202/KT-Khôi |
| 18 | 04/12-10/12/23 | S | MKTĐP-KG-SonQLNTHTX-NN22-P.NCS-Đan XuânQTCNTC-QL23-107/KT-CườngSNMLCT-QT22.1-105/KT-HậuQTCLNC-QT22.2-P.CĐ-CảnhLTQT-QT23-201/KT-DungQTNHTC-TC22-106/KT-TiếnTCDN-TC23-202/KT-Lộc | KTCCNC-KG-ThanhTKKT-QL23-107/KT-Thanh XuânQTCLNC-QT22.1-105/KT-NghiêmSNMLCT-QT22.2-P.CĐ-HậuQTNHTC-TC22-106/KT-TiếnTCDN-TC23-202/KT-Lộc |
| C | MKTĐP-KG-SonQLNTHTX-NN22-P.NCS-Đan XuânQTCNTC-QL23-107/KT-CườngSNMLCT-QT22.1-105/KT-HậuQTCLNC-QT22.2-P.CĐ-CảnhLTQT-QT23-201/KT-DungQTNHTC-TC22-106/KT-TiếnTCDN-TC23-202/KT-Lộc | KTCCNC-KG-ThanhTKKT-QL23-107/KT-Thanh XuânQTCLNC-QT22.1-105/KT-NghiêmSNMLCT-QT22.2-P.CĐ-HậuQTNHTC-TC22-106/KT-TiếnTCDN-TC23-202/KT-Lộc |
| 19 | 11/12-17/12/23 | S | KTCCNC-KG-ThanhTKKT-QL23-107/KT-Thanh XuânQTCLNC-QT22.1-105/KT-NghiêmSNMLCT-QT22.2-P.CĐ-HậuTTTC-TC22-106/KT-VânTCDN-TC23-202/KT-Lộc | KTCCNC-KG-ThanhTKKT-QL23-107/KT-Thanh XuânQTCLNC-QT22.1-105/KT-NghiêmSNMLCT-QT22.2-P.CĐ-HậuTTTC-TC22-106/KT-VânTCDN-TC23-202/KT-Lộc |
| C | KTCCNC-KG-ThanhTKKT-QL23-107/KT-Thanh XuânQTCLNC-QT22.1-105/KT-NghiêmSNMLCT-QT22.2-P.CĐ-HậuTTTC-TC22-106/KT-VânTCDN-TC23-202/KT-Lộc | KTCCNC-KG-ThanhTKKT-QL23-107/KT-Thanh XuânQTCLNC-QT22.1-105/KT-NghiêmSNMLCT-QT22.2-P.CĐ-HậuTTTC-TC22-106/KT-VânTCDN-TC23-202/KT-Lộc |
| 20 | 18/12-24/12/23 | S | KTCCNC-KG-ThanhTKKT-QL23-107/KT-Thanh XuânQTCLNC-QT22.1-105/KT-NghiêmSNMLCT-QT22.2-P.CĐ-HậuTTTC-TC22-106/KT-VânTCDN-TC23-202/KT-Lộc | KTCCNC-KG-ThanhTKKT-QL23-107/KT-Thanh XuânQTCLNC-QT22.1-105/KT-NghiêmSNMLCT-QT22.2-P.CĐ-HậuTTTC-TC22-106/KT-Vân |
| C | KTCCNC-KG-ThanhTKKT-QL23-107/KT-Thanh XuânQTCLNC-QT22.1-105/KT-NghiêmSNMLCT-QT22.2-P.CĐ-HậuTTTC-TC22-106/KT-VânTCDN-TC23-202/KT-Lộc | KTCCNC-KG-ThanhTKKT-QL23-107/KT-Thanh XuânQTCLNC-QT22.1-105/KT-NghiêmSNMLCT-QT22.2-P.CĐ-HậuTTTC-TC22-106/KT-Vân |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Giảng viên** | **Email** |
| 1 | Bùi Thị Kim Thanh | btkthanh@ctu.edu.vn |
| 2 | Châu Thị Lệ Duyên | ctlduyen@ctu.edu.vn |
| 3 | Đinh Công Thành | dcthanh@ctu.edu.vn |
| 4 | Đoàn Tuyết Nhiễn | dtnhien@ctu.edu.vn |
| 5 | Đoàn Thị Cẩm Vân | dtcvan@ctu.edu.vn |
| 6 | Hồ Lê Thu Trang | hlttrang@ctu.edu.vn |
| 7 | Huỳnh Hữu Thọ | hhtho@ctu.edu.vn |
| 8 | Huỳnh Thị Đan Xuân | htdxuan@ctu.edu.vn |
| 9 | Huỳnh Thị Kim Uyên | htkuyen@ctu.edu.vn |
| 10 | Huỳnh Trường Huy | hthuy@ctu.edu.vn |
| 11 | Huỳnh Việt Khải | hvkhai@ctu.edu.vn |
| 12 | Hứa Thanh Xuân | htxuan@ctu.edu.vn |
| 13 | Khổng Tiến Dũng | ktdung@ctu.edu.vn |
| 14 | Lê Khương Ninh | lkninh@ctu.edu.vn |
| 15 | Lê Long Hậu | llhau@ctu.edu.vn |
| 16 | Lê Tấn Nghiêm | tannghiem@ctu.edu.vn |
| 17 | Lê Trần Thiên Ý | ltty@ctu.edu.vn |
| 18 | Lưu Tiến Thuận | ltthuan@ctu.edu.vn |
| 19 | Lưu Thanh Đức Hải | ltdhai@ctu.edu.vn |
| 20 | Mai Văn Nam | mvnam@ctu.edu.vn |
| 21 | Ngô Mỹ Trân | nmtran@ctu.edu.vn |
| 22 | Nguyễn Đinh Yến Oanh | ndyoanh@ctu.edu.vn |
| 23 | Nguyễn Hồ Anh Khoa | nhakhoa@ctu.edu.vn |
| 24 | Nguyễn Hữu Đặng | nhdang@ctu.edu.vn |
| 25 | Nguyễn Hữu Tâm | nhtam@ctu.edu.vn |
| 26 | Nguyễn Minh Cảnh | nmcanh@ctu.edu.vn |
| 27 | Nguyễn Phú Son | npson@ctu.edu.vn |
| 28 | Nguyễn Phú Son | npson@ctu.edu.vn |
| 29 | Nguyễn Quốc Nghi | quocnghi@ctu.edu.vn |
| 30 | Nguyễn Tuấn Kiệt | ntkiet@ctu.edu.vn |
| 31 | Nguyễn Tuấn Kiệt | ntkiet@ctu.edu.vn |
| 32 | Nguyễn Thị Phương Dung | phuongdung@ctu.edu.vn |
| 33 | Nguyễn Văn Thép | nvthep@ctu.edu.vn |
| 34 | Ong Quốc Cường | oqcuong@ctu.edu.vn |
| 35 | Phạm Lê Hồng Nhung | plhnhung@ctu.edu.vn |
| 36 | Phạm Lê Thông | plthong@ctu.edu.vn |
| 37 | Phạm Phát Tiến | pptien@ctu.edu.vn |
| 38 | Phan Anh Tú | patu@ctu.edu.vn |
| 39 | Phan Đình Khôi | pdkhoi@ctu.edu.vn |
| 40 | Phan Huy Hùng | phhung@ctu.edu.vn |
| 41 | Quan Minh Nhựt | qmnhut@ctu.edu.vn |
| 42 | Trương Đông Lộc | tdloc@ctu.edu.vn |
| 43 | Võ Văn Dứt | vvdut@ctu.edu.vn |