BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ

**- Năm thành lập: 2004; Tổng số CBGV: 11**

**- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 02; Thạc sỹ: 09; Cử nhân: 0**

- Giảng dạy: 45 học phần ở trình độ ĐH và 02 học phần trình độ sau ĐH

- Tham gia tập huấn về lĩnh vực pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã,

- Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu: Luật Thương mại; Luật Lao động; Luật Cạnh tranh; Luật Đầu tư; Pháp luật An sinh xã hội; Luật Đất đai, Luật Ngân hàng...

**Danh sách các học phần đảm nhiệm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã HP** | **Đề cương học phần** | **Số TC** |
| **I. CÁC HỌC PHẦN TRONG CTĐT LKT** | | |  |
| 1 | BLD121 | Xây dựng văn bản pháp luật | 2 |
| 2 | GTL231 | Lý luận chung nhà nước và pháp luật | 3 |
| 3 | HSV231 | Lịch sử nhà nước và pháp luật | 3 |
| 4 | VCL231 | Luật Hiến pháp Việt Nam | 3 |
| 5 | ALV231 | Luật Hành chính Viêt Nam | 3 |
| 6 | VCC231 | Luật Dân sự Việt Nam 1 | 3 |
| 7 | VCC232 | Luật Dân sự Việt Nam 2 | 3 |
| 8 | CRG231 | Luật Hình sự Việt Nam - Phần chung | 3 |
| 9 | CRC231 | Luật Hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm | 3 |
| 10 | CPL231 | Luật Tố tụng dân sự | 3 |
| 11 | ADL231 | Luật Tố tụng hành chính | 3 |
| 12 | LOB331 | Pháp luật về chủ thể kinh doanh | 3 |
| 13 | LGS331 | Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ | 3 |
| 14 | LAL331 | Luật Lao động | 3 |
| 15 | FLA331 | Luật Tài chính | 3 |
| 16 | LAA331 | Luật Đất đai | 3 |
| 17 | INL331 | Công pháp quốc tế | 3 |
| 18 | LCI331 | Pháp luật về hải quan và kinh doanh xuất nhập khẩu | 3 |
| 19 | EVL331 | Luật Môi trường | 3 |
| 20 | CRL331 | Luật Tố tụng hình sự | 3 |
| 21 | MFL331 | Luật Hôn nhân và gia đình | 3 |
| 22 | LPC331 | Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng | 3 |
| 23 | BLA331 | Luật Ngân hàng | 3 |
| 24 | IVL331 | Luật Đầu tư | 3 |
| 25 | CLA331 | Luật Cạnh tranh | 3 |
| 26 | IPL331 | Pháp luật về sở hữu trí tuệ | 3 |
| 27 | FML331 | Pháp luật về thị trường tài chính | 3 |
| 28 | ITL331 | Luật Thương mại quốc tế | 3 |
| 29 | SSL331 | Pháp luật an sinh xã hội | 3 |
| 30 | LRB331 | Pháp luật về kinh doanh bất động sản | 3 |
| 31 | LBF331 | PL về đấu thầu và nhượng quyền thương mại | 3 |
| 32 | LCS331 | Kỹ năng tư vấn pháp luật | 3 |
| 33 | PIL331 | Tư pháp quốc tế | 3 |
| 34 | ISL331 | Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế | 3 |
| 35 | SND331 | Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong hoạt động thương mại | 3 |
| 36 | COL331 | Luật so sánh | 3 |
| 37 | SRL331 | Kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại và lao động | 3 |
| **II. CÁC HỌC PHẦN TRONG CTĐT KHÁC** | | | |
| 38 | LAW121 | Pháp luật đại cương | 2 |
| 39 | ELA231 | Luật Kinh tế căn bản | 3 |
| 40 | TTL 231 | Luật Du lịch | 3 |
| 41 | BLD231 | Xây dựng văn bản pháp luật | 3 |
| 42 | IBL231 | Pháp luật kinh doanh quốc tế | 3 |
| 43 | BAL331 | Pháp luật ngân hàng | 3 |
| 44 | FIL231 | Pháp luật tài chính | 3 |
| 45 | LIB331 | Pháp luật kinh doanh bảo hiểm | 3 |