**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG**

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

**CỬ NHÂN CHÍNH QUY**

**NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH**

**Đồng Nai – tháng 7 năm 2017**

**MỤC LỤC**

1. GIỚI THIỆU CHUNG 1

1.1 Mục tiêu đào tạo 1

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp 1

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo 1

1.4 Hình thức và thời gian đào tạo 2

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 2

3. CHUẨN ĐẦU RA 2

3.1 Kiến thức 2

3.2 Kỹ năng 3

3.3 Thái độ 3

4. CÁC MÔN HỌC VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CHUẨN ĐẦU RA 4

4.1 Các môn học đại cương 4

4.2 Các môn học cơ sở ngành 4

4.3 Các môn học chuyên ngành 5

5. CÁC CHUỖI MÔN HỌC 7

6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 7

6.1 Tỷ lệ các khối kiến thức 7

6.2 Khối kiến thức giáo dục đại cương 7

6.3 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 8

6.3.1 Nhóm các môn học cơ sở ngành 8

6.3.2 Nhóm các môn học chuyên ngành 9

6.4 Khối kiến thức tốt nghiệp 10

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 10

8. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 13

9. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC MÔN HỌC hoặc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 13

9.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương 13

9.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 257

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC**

**Tên chương trình: Chương trình đào tạo hệ Cử nhân chính quy**

**Trình độ đào tạo: Đại học**

**Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh**

**Mã ngành đào tạo: 52340101**

**Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung**

**Đối tượng áp dụng: Từ khóa tuyển năm2017**

**Thời điểm xây dựng | cập nhật CTĐT: 2017**

# 1. GIỚI THIỆU CHUNG

## 1.1 Mục tiêu đào tạo

- PEO1: Biết những kiến thức hiện đại về quản trị kinh doanh.

- PEO2: Vận dụng những kỹ năng và phẩm chất phù hợp để quản lý doanh nghiệp một cách khoa học và có hiệu quả cao.

- PEO3: Vận dụng những bài học kinh nghiệm quản lý của các nhà quản trị trong và ngoài nước.

## 1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Người tốt nghiệp chương trình có đủ khả năng làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ trong và ngoài nước; các tổ chức kinh tế, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu,… thuộc các lĩnh vực kinh tế, quản lý.

## 1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

- Hiện nay Đồng Nai với 30 khu công nghiệp đang hoạt động, với hơn 1000 dự án FDI được đầu tư nên nhu cầu đào tạo là rất lớn nhằm phục vụ nhân lực cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

- Ngoài ra, nhu cầu nhân lực có trình độ tại các tỉnh lân cận như Bình Thuận, Bình Phước, Đắk-nông,...tạo nên sức hút trong hoạt động đào tạo nhân lực thực tế.

- Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên sự tham khảo chương trình đào đạo của một số trường như Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,….

## 1.4 Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

- Thời gian đào tạo : 4 năm.

# 2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Đối tượng 1: Xét tuyển điểm thi PTTH Quốc Gia

- Đã tốt nghiệp THPT

- Đạt điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối tượng 2: Xét tuyển học bạ lớp 12

- Đã tốt nghiệp THPT

- Tổng điểm cả năm lớp 12 của ba môn xét tuyển >=18

# 3. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành Quản trị kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra sau:

**3.1 Kiến thức**

- **ELO1:** Trình bày được những kiến thức cơ bản về triết học, pháp luật, chính trị, xã hội nói chung và hoạt động kinh tế nói riêng; các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- **ELO2:** Vận dụng được kiến thức nền tảng về các lĩnh vực ứng dụng cơ bản như: toán C, xác suất – thống kê, quy hoạch tuyến tính.

- **ELO3:** Sử dụng được tiếng Anh (ngoại ngữ) trong học tập, nghiên cứu và công việc. Ứng dụng được kiến thức và kỹ năng căn bản về công nghệ thông tin như: hệ điều hành, phần cứng phần mềm..., sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Word, Excel, Power Point, khai thác và sử dụng Internet, Email.

- **ELO4:** Biết những kiến thức cơ bản về thực trạng, xu hướng thay đổi hoạt động kinh tế quốc gia và quốc tế: kinh tế học, quản trị học, tài chính tiền tệ,…

- **ELO5:** Vận dụng những kiến thức kinh tế chuyên sâu để Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng sản phẩm; Quản trị tài chính; Quản trị rủi ro và khủng hoảng.

- **ELO6:** Vận dụng những kiến thức về Quản lý hoạt động thông tin; hoạt động Marketing; hoạt động thương mại dịch vụ.

**3.2 Kỹ năng**

- **ELO7:** Vận dụng kiến thức để tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chính sách kinh doanh, tổ chức, triển khai, giám sát và đánh giá dự án, kế hoạch marketing cho doanh nghiệp.

- **ELO8:** Vận dụng kiến thức để lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo đội nhóm, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong các quan hệ lao động, thực hiện kỹ năng giao tiếp tốt nhằm ổn định sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

- **ELO9:** Vận dụng kiến thức để xây dựng hệ thống sản xuất linh hoạt, kiểm soát và đánh giá chất lượng các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất và đầu ra của sản phẩm đảm bảo theo yêu cầu khách hàng.

**3.3 Thái độ**

- **ELO10:** Nhận định về thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; tác phong công nghiệp, tinh thần tiên phong và tinh thần hợp tác quốc tế.

- **ELO11:** Nhận định được xu hướng, khả năng cập nhật kiến thức và sáng tạo trong công việc.

**4. CÁC MÔN HỌC VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CHUẨN ĐẦU RA**

## 4.1 Các môn học đại cương

| **S**  **T**  **T** | **Mã môn học** | **Tên**  **môn học** | **Chuẩn đầu ra** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELO1** | **ELO2** | **ELO3** | **ELO4** | **ELO5** | **ELO6** | **ELO7** | **ELO8** | **ELO9** | **ELO10** | **ELO11** |
| 1 | 102001 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 102005 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 102006 | Pháp luật đại cương | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 102007 | Quy hoạch tuyến tính |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 102014 | Tin học đại cương |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 102027 | Toán cao cấp C |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 102055 | English 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 102056 | English 2 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 102057 | English 3 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 102058 | English 4 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 102059 | English 5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 102060 | English 6 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 102061 | English 7 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 102033 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 102037 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2 Các môn học cơ sởngành

| **S**  **T**  **T** | **Mã môn học** | **Tên**  **môn học** | **Chuẩn đầu ra** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELO1** | **ELO2** | **ELO3** | **ELO4** | **ELO5** | **ELO6** | **ELO7** | **ELO8** | **ELO9** | **ELO10** | **ELO11** |
| 1 | 100000 | Kinh tế vi mô |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 100009 | Kinh tế lượng |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |
| 3 | 100004 | Kinh tế quốc tế |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |
| 4 | 100001 | Kinh tế vĩ mô |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |
| 5 | 100011 | Luật kinh tế | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 100002 | Marketing cơ bản |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 7 | 125033 | Nguyên lý kế toán |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 8 | 100007 | Nguyên lý thống kê |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 9 | 100003 | Quản trị học |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 125034 | Tài chính tiền tệ |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |
| 11 | 100010 | Thuế | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 12 | 125012 | Phương pháp nghiên cứu khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 13 | 125042 | Văn hóa doanh nghiệp |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |

## 4.3 Các môn học chuyên ngành

| **S**  **T**  **T** | **Mã môn học** | **Tên**  **môn học** | **Chuẩn đầu ra** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELO1** | **ELO2** | **ELO3** | **ELO4** | **ELO5** | **ELO6** | **ELO7** | **ELO8** | **ELO9** | **ELO10** | **ELO11** |
| 1 | 125001 | Anh văn chuyên ngành quản trị |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 125003 | Hành vi tổ chức |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |
| 3 | 125004 | Kế toán quản trị |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |
| 4 | 125040 | Khởi sự kinh doanh |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |
| 5 | 125005 | Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |
| 6 | 128018 | Luật lao động |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| 7 | 125037 | Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanh |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |
| 8 | 125035 | Marketing quốc tế |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |
| 9 | 125036 | Nghệ thuật lãnh đạo |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |
| 10 | 125010 | Nghiệp vụ xuất nhập khẩu |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |
| 11 | 125011 | Phân tích hoạt động kinh doanh |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |
| 12 | 125015 | Quản trị chất lượng |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |
| 13 | 125016 | Quản trị chiến lược |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  |
| 14 | 125017 | Quản trị chuỗi cung ứng |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  |
| 15 | 125018 | Quản trị dự án |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 16 | 125019 | Quản trị kinh doanh quốc tế |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 17 | 125020 | Quản trị marketing |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 18 | 125021 | Quản trị nguồn nhân lực |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |
| 19 | 125022 | Quản trị rủi ro và khủng hoảng |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 125023 | Quản trị sản xuất |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 21 | 125024 | Quản trị tài chính |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 22 | 125026 | Thanh toán quốc tế |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x |
| 23 | 125027 | Thị trường chứng khoán |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 125041 | Thực hành kinh doanh |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 25 | 125029 | Thương mại điện tử |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 26 | 125030 | Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 27 | 125031 | Ứng dụng Excel trong kinh tế |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |
| 28 | 125032 | Ứng dụng SPSS trong kinh tế |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |

# 5. CÁC CHUỖI MÔN HỌC

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELO5** | HK1 | HK2 | HK3 | HK4 | HK5 | HK6 | HK7 |
| **KT cơ bản Quốc gia** | Kinh tế vi mô | Kinh tế vĩ mô |  |  |  |  |  |
| **KT cơ bản Thế giới** |  |  | Kinh tế quốc tế |  |  |  |  |
| **KT về Quản trị** |  |  |  | Quản trị marketing |  | Quản trị chiến lược | Khởi sự kinh doanh |

# 

# 6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

## 6.1 Tỷ lệ các khối kiến thức

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Khối kiến thức** | | **Tổng số**  **tín chỉ** | **Ghi chú** |
| Khối kiến thức giáo dục đại cương | Lý luận chính trị | 10 |  |
| Khoa học xã hội | 2 |  |
| Ngoại ngữ | 14 |  |
| Toán, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ | 11 |  |
| Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | Cơ sở ngành | 26 |  |
| Chuyên ngành | 48 |  |
| Tốt nghiệp | Khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp | 10 |  |
| Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa | | **121** |  |

## 6.2 Khối kiến thức giáo dục đại cương

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã MH** | **Môn học** | **Số tín chỉ** | | | | **Số tiết** | **Ghi chú** |
| **Tổng TC** | **Lý thuyết** | **Thực hành** | **Bài tập** |
| 102001 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 |  |
| 102002 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |  |
| 102003 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |  |
| 102004 | Giáo dục thể chất 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |  |
| 102005 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 |  |
| 102006 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 |  |
| 102007 | Quy hoạch tuyến tính | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 |  |
| 102014 | Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 |  |
| 102027 | Toán cao cấp C | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 |  |
| 102033 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 |  |
| 102037 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 |  |
| 102055 | English 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 |  |
| 102056 | English 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 102057 | English 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 102058 | English 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 102059 | English 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 102060 | English 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 102061 | English 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| **TỔNG CỘNG** | | **40** | **27** | **2** | **11** | **825** |  |

## 

## 6.3 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

### 6.3.1 Nhóm các môn học cơ sở ngành

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã MH** | **Môn học** | **Số tín chỉ** | | | | **Số tiết** | **Ghi chú** |
| **Tổng TC** | **Lý thuyết** | **Thực hành** | **Bài tập** |
| 100000 | Kinh tế vi mô | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 100001 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 100002 | Marketing cơ bản | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 100003 | Quản trị học | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 |  |
| 100007 | Nguyên lý thống kê | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 100009 | Kinh tế lượng | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 |  |
| 100010 | Thuế | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 100011 | Luật kinh tế | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125012 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125033 | Nguyên lý kế toán | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125034 | Tài chính tiền tệ | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| **Môn tự chọn** | |  |  |  |  |  |  |
| 100004 | Kinh tế quốc tế | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125042 | Văn hóa doanh nghiệp |  |
| **TỔNG CỘNG** | | **26** | **16** | **0** | **10** | **540** |  |

### 6.3.2 Nhóm các môn học chuyên ngành

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã MH** | **Môn học** | **Số tín chỉ** | | | | **Số tiết** | **Ghi chú** |
| **Tổng TC** | **Lý thuyết** | **Thực hành** | **Bài tập** |
| 125001 | Anh văn chuyên ngành quản trị | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125003 | Hành vi tổ chức | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125004 | Kế toán quản trị | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125010 | Nghiệp vụ xuất nhập khẩu | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125011 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125015 | Quản trị chất lượng | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125016 | Quản trị chiến lược | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125017 | Quản trị chuỗi cung ứng | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125018 | Quản trị dự án | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125020 | Quản trị marketing | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125021 | Quản trị nguồn nhân lực | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125022 | Quản trị rủi ro và khủng hoảng | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125023 | Quản trị sản xuất | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125024 | Quản trị tài chính | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125029 | Thương mại điện tử | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125031 | Ứng dụng Excel trong kinh tế | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125032 | Ứng dụng SPSS trong kinh tế | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125041 | Thực hành kinh doanh | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| **Môn tự chọn** | |  |  |  |  |  |  |
| 125027 | Thị trường chứng khoán | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125005 | Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng |  |
| 125026 | Thanh toán quốc tế | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |  |
| 125035 | Marketing quốc tế |  |
| 125030 | Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 |  |
| 128018 | Luật lao động |  |
| 125037 | Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanh |  |
| 125019 | Quản trị kinh doanh quốc tế | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 |  |
| 125040 | Khởi sự kinh doanh |  |
| 125036 | Nghệ thuật lãnh đạo |  |
| **TỔNG CỘNG** | | **48** | **24** | **0** | **24** | **1080** |  |

## 6.4Khối kiến thức tốt nghiệp

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã MH** | **Môn học** | **Số tín chỉ** | | | | **Số tiết** | **Ghi chú** |
| **Tổng TC** | **Lý thuyết** | **Thực hành** | **Bài tập** |
| 66666 | Tốt nghiệp | 10 | 10 | 0 | 0 | 150 |  |
| **TỔNG CỘNG** | | **10** | **10** | **0** | **0** | **150** |  |

# 

# 7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

## Sơ đồ mối liên hệ thứ tự học giữa các môn

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HK1 (13TC)** | **HK2 (15TC)** | | **HK3 (16TC)** | | **HK4 (19TC)** | | **HK5 (18TC)** | |
| 00000 4(0,4,0)    Giáo dục Quốc phòng | 102003 1(0,0,1)    Giáo Dục Thể Chất 2 | | 102004 1(0,0,1)    Giáo Dục Thể Chất 3 | | 100009 3(3,0,0)    Kinh tế lượng | | 100011 2(1,0,1)    Luật kinh tế | |
| 102002 1(0,0,1)    Giáo Dục Thể Chất 1 | 125003 2(1,0,1)    Hành vi tổ chức | | 125004 2(1,0,1)    Kế toán quản trị | | 102006 2(2,0,0)    Pháp luật đại cương | | 102001 3(3,0,0)    Đường lối CM của Đảng CSVN | |
| 100000 2(1,0,1)    Kinh tế vi mô | 125002 2(1,0,1)    Thực hành kinh doanh | | 102037 2(1,1,0)    Lý thuyết xác suất thống kê | | 125020 2(1,0,1)    Quản trị marketing | | 125011 2(1,0,1)    Phân tích hoạt động kinh doanh | |
| 102005 5(4,0,1)    Những NLCB của CN M-L | 100001 2(1,0,1)    Kinh tế vĩ mô | | 100007 2(1,0,1)    Nguyên lý thống kê | | 102007 3(3,0,0)    Quy hoạch tuyến tính | | 125015 2(1,0,1)    Quản trị chất lượng | |
| 100002 2(1,0,1)    Marketing cơ bản | 125033 2(1,0,1)    Nguyên lý kế toán | | 125012 2(1,0,1)    PP nghiên cứu khoa học | | 125031 2(1,0,1)    Ứng dụng Excel trong kinh tế | | 125017 2(1,0,1)    Quản trị chuỗi cung ứng | |
| 100003 3(3,0,0)    Quản trị học | 102014 3(2,1,0)    Tin học đại cương | | 125034 2(1,0,1)    Tài chính tiền tệ | | 102033 2(2,0,0)    Tư tưởng Hồ Chí Minh | | 100010 2(1,0,1)    Thuế | |
| 102027 3(2,0,1)    Toán cao cấp C  102055 2(2,0,0)    English 1 | 102056 2(1,0,1)    English 2 | | 102057 2(1,0,1)    English 3  2(1,1,0)    Môn tự chọn | | 102058 2(1,0,1)    English 4  2(1,0,1)    Môn tự chọn | | 102059 2(1,0,1)    English 5  2(1,0,1)    Môn tự chọn | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| **HK6 (16TC)** | | | **HK7 (16TC)** | | **HK8 (10TC)** | | **TỰ CHỌN (TT)** | |
| 125001 2(1,0,1)    Anh văn chuyên ngành QT | | | 125018 2(1,0,1)    Quản trị dự án | | **TỰ CHỌNHỌC KỲ 6**  **Chọn 4/6 tín chỉ**  125030 2(1,0,1)    Tổ chức hệ thống thông tin DN  128018 2(1,0,1)    Luật lao động  125037 2(1,0,1)    LT trò chơi & ứng dụng trong KD  66666 10(10,0,0)    Tốt nghiệp | |  | |
| 125010 2(1,0,1)    Nghiệp vụ XNK | | | **TỰ CHỌNHỌC KỲ 3**  **Chọn 2/4 tín chỉ**  100004 2(1,0,1)    Kinh tế quốc tế  125042 2(1,0,1)    Văn hóa doanh nghiệp  125021 2(1,0,1)    Quản trị nguồn nhân lực  125023 2(1,0,1)    Quản trị sản xuất | |  | |
| 125022 2(1,0,1)    Quản trị rủi ro và khủng hoảng | | |  | |  | |
| 125016 2(1,0,1)    Quản trị chiến lược | | | **TỰ CHỌNHỌC KỲ 4**  **Chọn 2/4 tín chỉ**  125027 2(1,0,1)    Thị trường chứng khoán  125005 2(1,0,1)    Kỹ năng đàm phán & STHĐ  125029 2(1,0,1)    Thương mại điện tử | |  | |
| 125024 2(1,0,1)    Quản trị tài chính | | | 125032 2(1,0,1)    Ứng dụng SPSS trong kinh tế | | **TỰ CHỌNHỌC KỲ 7**  **Chọn 4/6 tín chỉ**  125019 2(1,0,1)    Quản trị kinh doanh quốc tế  125040 2(1,0,1)    Khởi sự kinh doanh  125036 2(1,0,1)    Nghệ thuật lãnh đạo | |
| 2(1,0,1)    Môn tự chọn 1 | | | 2(1,0,1)    Môn tự chọn 1  **TỰ CHỌNHỌC KỲ 5**  **Chọn 2/4 tín chỉ**  125026 2(1,0,1)    Thanh toán quốc tế  125035 2(1,0,1)    Marketing quốc tế | |  | |
| 102060 2(1,0,1)    English 6  2(1,1,0)    Môn tự chọn 2 | | | 2(1,0,1)    Môn tự chọn 2  102061 2(1,0,1)    English 7 | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |

# 8. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Sinh viên đủ điều kiện được xét tốt nghiệp khi hoàn tất các yêu cầu sau:

* + - Bằng tốt nghiệp cấp 3 (photo công chứng mới nhất).
    - Hoàn thành đủ số TC theo qui định (không còn nợ bất cứ TC nào).
    - Có đầy đủ 2 chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng theo qui định của Bộ.
    - Có Chứng chỉ B Tin học và B Ngoại ngữ theo qui định của Trường.

# - Có đủ các chứng nhận Kỹ năng mềm theoqui định của Trường.