**PHỤ LỤC 1:**

**DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN TỔ CHỨC HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 23/03/2020**

| **TT** | **Mã môn học** | **Tên môn học/ học phần** | **Lớp** | **Mã nhóm** | **Khóa** | **Ngành** | **Sỹ số** | **Thứ** | **Kíp** | **Tiết BĐ** | **Số tiết** | **Giảng viên giảng dạy** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | INT1303 | An toàn bảo mật HTTT |  | 03 | 17 | CN | 68 | 3 | 1 | 1 | 2 | Đỗ Xuân Chợ |  |
| 2 | INT1303 | An toàn bảo mật HTTT |  | 04 | 17 | CN | 69 | 3 | 2 | 3 | 2 | Đỗ Xuân Chợ |  |
| 3 | INT1303 | An toàn bảo mật HTTT |  | 07 | 17 | CN | 69 | 5 | 1 | 1 | 2 | Đỗ Xuân Chợ |  |
| 4 | INT14102 | Các kỹ thuật giấu tin |  | 01 | 16 | AT | 59 | 3 | 4 | 7 | 2 | Đỗ Xuân Chợ |  |
| 5 | INT14102 | Các kỹ thuật giấu tin |  | 02 | 16 | AT | 56 | 3 | 5 | 9 | 2 | Đỗ Xuân Chợ |  |
| 6 | INT14102 | Các kỹ thuật giấu tin |  | 03 | 16 | AT | 56 | 3 | 6 | 11 | 2 | Đỗ Xuân Chợ |  |
| 7 | INT1472 | Cơ sở an toàn thông tin |  | 02 | 17 | AT | 64 | 3 | 2 | 3 | 2 | Hoàng Xuân Dậu |  |
| 8 | INT1336 | Mạng máy tính |  | 08 | 17 | CN | 70 | 5 | 2 | 3 | 2 | Ngô Xuân Thành |  |
| 9 | INT1323 | Kiến trúc máy tính (E) | E18CN1 | 13 | 18 | CLC | 39 | 3 | 2 | 3 | 2 | Phạm Văn Cường |  |
| 10 | INT1323 | Kiến trúc máy tính (E) | E18CN2 | 14 | 18 | CLC | 37 | 3 | 3 | 5 | 2 | Phạm Văn Cường |  |
| 11 | INT1341 | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  | 03 | 17 | CN | 75 | 3 | 4 | 7 | 2 | Từ Minh Phương |  |
| 12 | INT1341 | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  | 04 | 17 | CN | 77 | 3 | 5 | 9 | 2 | Từ Minh Phương |  |
| 13 | INT1341 | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  | 05 | 17 | CN | 74 | 4 | 1 | 1 | 2 | Từ Minh Phương |  |
| 14 | INT1341 | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  | 07 | 17 | CN | 71 | 5 | 4 | 7 | 2 | Ngô Xuân Bách |  |
| 15 | INT1341 | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  | 08 | 17 | CN | 72 | 5 | 5 | 9 | 2 | Ngô Xuân Bách |  |
| 16 | INT1306 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật |  | 05 | 17-18 | PTDPT-CN-AT-DT | 68 | 3 | 1 | 1 | 2 | Nguyễn Mạnh Sơn |  |
| 17 | INT1306 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật |  | 06 | 17-18 | PTDPT-CN-AT-DT | 68 | 3 | 2 | 3 | 2 | Nguyễn Mạnh Sơn |  |
| 18 | INT1306 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật |  | 07 | 17-18 | PTDPT-CN-AT-DT | 66 | 3 | 4 | 7 | 2 | Dương Trần Đức |  |
| 19 | INT1306 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật |  | 08 | 17-18 | PTDPT-CN-AT-DT | 66 | 3 | 5 | 9 | 2 | Dương Trần Đức |  |
| 20 | INT1416 | Đảm bảo chất lượng phần mềm |  | 03 | 16 | CNPM | 46 | 4 | 1 | 1 | 2 | Đỗ Thị Bích Ngọc |  |
| 21 | INT1416 | Đảm bảo chất lượng phần mềm |  | 04 | 16 | CNPM | 50 | 4 | 2 | 3 | 2 | Đỗ Thị Bích Ngọc |  |
| 22 | INT1448 | Phát triển phần mềm hướng dịch vụ |  | 01 | 16 | CNPM | 50 | 5 | 4 | 7 | 2 | Nguyễn Trọng Khánh |  |
| 23 | INT1448 | Phát triển phần mềm hướng dịch vụ |  | 02 | 16 | CNPM | 50 | 5 | 5 | 9 | 2 | Nguyễn Trọng Khánh |  |
| 24 | INT1449 | Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động |  | 05 | 16 | CNPM-AT | 59 | 6 | 1 | 1 | 2 | Nguyễn Hoàng Anh |  |
| 25 | INT1449 | Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động |  | 06 | 16 | CNPM-AT | 71 | 6 | 2 | 3 | 2 | Trịnh Thị Vân Anh |  |
| 26 | INT1449 | Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động | E16CN | 07 | 16 | CLC | 30 | 6 | 1 | 1 | 2 | Trịnh Thị Vân Anh |  |
| 27 | MAR1304 | Hành vi khách hàng |  | 01 | 18 | MR | 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | Nguyễn Bình Minh |  |
| 28 | MAR1304 | Hành vi khách hàng |  | 02 | 18 | MR | 51 | 2 | 2 | 3 | 2 | Nguyễn Bình Minh |  |
| 29 | MAR1304 | Hành vi khách hàng |  | 03 | 18 | MR | 51 | 3 | 4 | 7 | 2 | Nguyễn Bình Minh |  |
| 30 | MAR1304 | Hành vi khách hàng |  | 04 | 18 | MR | 53 | 3 | 5 | 9 | 2 | Nguyễn Bình Minh |  |
| 31 | MAR1309 | Phương pháp nghiên cứu Marketing |  | 01 | 17 | MR | 51 | 5 | 1 | 1 | 2 | Nguyễn Bình Minh |  |
| 32 | MAR1309 | Phương pháp nghiên cứu Marketing |  | 02 | 17 | MR | 51 | 5 | 2 | 3 | 2 | Nguyễn Thị Hoàng Yến |  |
| 33 | MAR1309 | Phương pháp nghiên cứu Marketing |  | 03 | 17 | MR | 51 | 5 | 5 | 9 | 2 | Nguyễn Thị Hoàng Yến |  |
| 34 | MAR1312 | Quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh |  | 01 | 17 | MR | 51 | 2 | 1 | 1 | 2 | Nguyễn Ngọc Anh |  |
| 35 | MAR1312 | Quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh |  | 02 | 17 | MR | 51 | 2 | 2 | 3 | 2 | Nguyễn Ngọc Anh |  |
| 36 | MAR1312 | Quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh |  | 03 | 17 | MR | 51 | 2 | 4 | 7 | 2 | Nguyễn Ngọc Anh |  |
| 37 | MAR1314 | Truyền thông marketing tích hợp |  | 01 | 17 | MR | 51 | 2 | 1 | 1 | 2 | Lê Bảo Ngọc |  |
| 38 | MAR1314 | Truyền thông marketing tích hợp |  | 02 | 17 | MR | 51 | 2 | 2 | 3 | 2 | Lê Bảo Ngọc |  |
| 39 | MAR1314 | Truyền thông marketing tích hợp |  | 03 | 17 | MR | 51 | 6 | 1 | 1 | 2 | Lê Bảo Ngọc |  |
| 40 | MAR1318 | Ứng dụng đa phương tiện trong kinh doanh |  | 01 | 17 | MR | 51 | 5 | 1 | 1 | 2 | Nguyễn Bảo Ngọc |  |
| 41 | MAR1318 | Ứng dụng đa phương tiện trong kinh doanh |  | 02 | 17 | MR | 51 | 5 | 2 | 3 | 2 | Nguyễn Bảo Ngọc |  |
| 42 | MAR1318 | Ứng dụng đa phương tiện trong kinh doanh |  | 03 | 17 | MR | 51 | 5 | 4 | 7 | 2 | Nguyễn Bảo Ngọc |  |
| 43 | MAR1328 | Quản trị thương hiệu |  | 01 | 17 | MR | 51 | 3 | 1 | 1 | 2 | Nguyễn Việt Dũng |  |
| 44 | MAR1328 | Quản trị thương hiệu |  | 02 | 17 | MR | 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | Nguyễn Thị Hoàng Yến |  |
| 45 | MAR1328 | Quản trị thương hiệu |  | 03 | 17 | MR | 50 | 6 | 2 | 3 | 2 | Lê Bảo Ngọc |  |
| 46 | MAR1329 | Quản trị bán hàng |  | 01 | 17 | QT-MR | 52 | 6 | 1 | 1 | 2 | Nguyễn Việt Dũng |  |
| 47 | MAR1329 | Quản trị bán hàng |  | 02 | 17 | QT-MR | 53 | 6 | 2 | 3 | 2 | Nguyễn Việt Dũng |  |
| 48 | MAR1329 | Quản trị bán hàng |  | 03 | 17 | QT-MR | 51 | 6 | 4 | 7 | 2 | Lê Thị Hồng Yến |  |
| 49 | MAR1329 | Quản trị bán hàng |  | 04 | 17 | QT-MR | 50 | 6 | 5 | 9 | 2 | Lê Thị Hồng Yến |  |
| 50 | MAR1329 | Quản trị bán hàng |  | 05 | 17 | QT-MR | 51 | 5 | 4 | 7 | 2 | Nguyễn Việt Dũng |  |
| 51 | MAR1329 | Quản trị bán hàng |  | 06 | 17 | QT-MR | 51 | 5 | 5 | 9 | 2 | Nguyễn Việt Dũng |  |
| 52 | MAR1333 | Internet và ứng dụng trong kinh doanh |  | 01 | 18 | MR | 51 | 4 | 4 | 7 | 2 | Nguyễn Minh Dương |  |
| 53 | MAR1333 | Internet và ứng dụng trong kinh doanh |  | 02 | 18 | MR | 51 | 4 | 5 | 9 | 2 | Nguyễn Minh Dương |  |
| 54 | MAR1333 | Internet và ứng dụng trong kinh doanh |  | 03 | 18 | MR | 49 | 5 | 1 | 1 | 2 | Nguyễn Minh Dương |  |
| 55 | MAR1333 | Internet và ứng dụng trong kinh doanh |  | 04 | 18 | MR | 51 | 5 | 2 | 3 | 2 | Nguyễn Minh Dương |  |
| 56 | MAR1424 | Quản trị Marketing |  | 01 | 18 | MR | 51 | 6 | 4 | 7 | 2 | Nguyễn Thị Phương Dung |  |
| 57 | MAR1424 | Quản trị Marketing |  | 02 | 18 | MR | 48 | 6 | 5 | 9 | 2 | Nguyễn Thị Phương Dung |  |
| 58 | MAR1424 | Quản trị Marketing |  | 03 | 18 | MR | 51 | 4 | 4 | 7 | 2 | Nguyễn Thị Phương Dung |  |
| 59 | MAR1424 | Quản trị Marketing |  | 04 | 18 | MR | 51 | 4 | 5 | 9 | 2 | Nguyễn Thị Phương Dung |  |
| 60 | MAR1426 | Marketting công nghiệp |  | 01 | 17 | MR | 51 | 4 | 1 | 1 | 2 | Đoàn Hiếu |  |
| 61 | MAR1426 | Marketting công nghiệp |  | 02 | 17 | MR | 51 | 4 | 2 | 3 | 2 | Đoàn Hiếu |  |
| 62 | MAR1426 | Marketting công nghiệp |  | 03 | 17 | MR | 50 | 4 | 4 | 7 | 2 | Vũ Thế Việt |  |
| 63 | MAR1427 | E-Marketing |  | 01 | 17 | MR | 52 | 4 | 1 | 1 | 2 | Vũ Việt Tiến |  |
| 64 | MAR1427 | E-Marketing |  | 02 | 17 | MR | 53 | 4 | 2 | 3 | 2 | Vũ Việt Tiến |  |
| 65 | MAR1427 | E-Marketing |  | 03 | 17 | MR | 49 | 4 | 5 | 9 | 2 | Vũ Việt Tiến |  |