**CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LUẬT QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ**

(Định hướng ứng dụng)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên môn học** | **Số TC** |
| **Khối kiến thức cơ bản (6 tín chỉ)** | | |
| 1 | Triết học - Logic học | 04 |
| 2 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 02 |
| **Khối kiến thức cơ sở bắt buộc (08 tín chỉ)** | | |
| 1 | Những vấn đề chuyên sâu của Luật quốc tế | 02 |
| 2 | Pháp luật WTO và thương mại khu vực | 02 |
| 3 | Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế | 02 |
| 4 | Pháp luật sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế | 02 |
| **Khối kiến thức cơ sở tự chọn (10/14)** | | |
| 1 | Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam | 02 |
| 2 | Pháp luật về môi trường trong bối cảnh thực thi các cam kết quốc tế | 02 |
| 3 | Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại quốc tế | 02 |
| 4 | Pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan | 02 |
| 5 | Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp | 02 |
| 6 | Thương mại hoá quyền sở hữu trí tuệ | 02 |
| 7 | Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ | 02 |
| **Khối kiến thức cốt lõi ngành bắt buộc (10 tín chỉ)** | | |
| 1 | Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế | 02 |
| 2 | Xung đột pháp luật trong giao dịch thương mại quốc tế | 02 |
| 3 | Pháp luật đầu tư quốc tế | 02 |
| 4 | Pháp luật về thanh toán quốc tế | 02 |
| 5 | Pháp luật kinh doanh trong nền kinh tế số | 02 |
| **Khối kiến thức cốt lõi ngành tự chọn (14/20 tín chỉ)** | | |
| 1 | Kỹ năng tổ chức và thực hiện các giao dịch mua lại và sáp nhập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài (M&A) | 02 |
| 2 | Pháp luật về dịch vụ Logistics | 02 |
| 3 | Đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế | 02 |
| 4 | Công nhận và thi hành phán quyết của cơ quan tài phán nước ngoài | 02 |
| 5 | Pháp luật về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế | 02 |
| 6 | Bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ | 02 |
| 7 | Quản trị tài sản trí tuệ trong hoạt động của doanh nghiệp | 02 |
| 8 | Tư pháp quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ | 02 |
| 9 | Các khía cạnh pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan đến tài sản văn hoá | 02 |
| 10 | Các khía cạnh pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo | 02 |
| **🔹 Thực tập** | | 06 |
| **🔹 Đề án tốt nghiệp** | | 06 |
| **TỔNG CỘNG: 60 tín chỉ – 1,5 năm** | | |