**DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI ĐẠI HỌC HOÀNG GIA PHNOM PENH (Phụ lục 4)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Khoa** | **Bộ môn** |
| **1** | **Khoa Khoa học/Faculty of Science** | Bộ môn Sinh học/Biology |
| Bộ môn Hóa học/Chemistry |
| Bộ môn Khoa học Môi trường/Environmental Science |
| Bộ môn Khoa học Máy tính/Computer Science |
| Bộ môn Toán học/Mathematics |
| Bộ môn Vật lý/Physics |
| **2** | **Khoa Kỹ thuật/ Faculty of Engineering** | Bộ môn Kỹ thuật Sinh học/Bio-Engineering |
| Bộ môn Kỹ thuật Công nghệ Thông tin/Information Technology Engineering |
| Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông và Điện tử/Telecommunication and Electronic Engineering |
| **3** | **Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn/ Faculty of Social and Humanities** | Bộ môn Địa lý/Geography |
| Bộ môn Lịch sử/History |
| Bộ môn Quản lý Kinh doanh Quốc tế/International Business Management |
| Bộ môn Văn học Khơ me/Khmer Literature |
| Bộ môn Ngôn ngữ học/Linguistics |
| Bộ môn Truyền thông/Media and Communication |
| Bộ môn Du lịch/Tourism |
| Bộ môn Tâm lý học/Psychology |
| Bộ môn Triết học/Philosophy |
| Bộ môn Xã hội học/Sociology |
| Bộ môn Công tác Xã hội/Social Work |
| **4** | **Khoa Nghiên cứu Phát triển/ Faculty of Development Studies** | Bộ môn Phát triển Cộng đồng/Community Development |
| Bộ môn Phát triển Kinh tế/Economics Development |
| Bộ môn Quản lý và Phát triển Tài nguyên Thiên nhiên/Natural Resource Management and Development |
| **5** | **Khoa Giáo dục/ Faculty of Education** | Bộ môn Giáo dục học/Educational Studies |
| Bộ môn Quản lý và Phát triển Giáo dục Đại học/Higher Education Management and Development |
| Bộ môn Học tập Suốt đời/Lifelong Learning |
| **6** | **Viện Ngoại ngữ/Institute of Foreign Languages** | Bộ môn Tiếng Trung Quốc/Chinese Language |
| Bộ môn Tiếng Anh/English Language |
| Bộ môn Tiếng Pháp/French Language |
| Bộ môn Quốc tế học/International Studies |
| Bộ môn Tiếng Nhật/Japanese Language |
| Bộ môn Tiếng Hàn/Korean Language |
| Bộ môn Tiếng Thái/Thai Language |
| **7** | **Chương trình Thạc sĩ/Master Program** | Thạc sĩ (Khoa học) về Bảo tồn Đa dạng Sinh học/Science in Biodiversity Conservation |
| Thạc sĩ (Khoa học) Hóa học/Science in Chemistry |
| Thạc sĩ (Khoa học) Toán học/ Science in Mathematics |
| Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghệ Thông tin/ Information Technology Engineering |
| Thạc sĩ Vật lý/Physics |
| Thạc sĩ (Khoa học) về Biến đổi Khí hậu/Science in Climate Change |
| Thạc sĩ (Khoa học Xã hội) về Ngôn ngữ/Arts in Linguistics |
| Thạc sĩ (Khoa học Xã hội) về Văn học/Arts in Literature |
| Thạc sĩ (Khoa học Xã hội) về Triết học/Arts in Psychology |
| Thạc sĩ (Khoa học Xã hội) về Công tác Xã hội/Arts in Social Work |
| Thạc sĩ Tâm lý và Tư vấn Lâm sàng/Clinical Psychology and Counsulting  |
| Thạc sĩ (Khoa học Xã hội) Xã hội học/Arts in Sociology |
| Thạc sĩ (Khoa học Xã hội) ngành Du lịch và Quản lý Tài nguyên/Tourism and Resource Management |
| Thạc sĩ (Khoa học Xã hội) về TESOL/Arts in TESOL |
| Thạc sĩ Khoa học Dịch thuật/Translation Science |
| Thạc sĩ Nghiên cứu Phát triển/Development Studies |
| Thạc sĩ Giáo dục/Education |
| **8** | **Chương trình Tiến sĩ/Doctoral Program** | Tiến sĩ Khơ me học/Khmer Studies |
| Tiến sĩ Xã hội học/Sociology |

Lưu ý: Khi ứng viên đăng ký chuyên ngành tiếng Việt vào phiếu đăng ký dự tuyển thì điền chuyên ngành tiếng Anh tương ứng vào Application form