ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT**

----------------------

**CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC**

***Chuyên ngành đào tạo:***

**KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG**

***HỆ CỬ NHÂN TÀI NĂNG***

***Mã số: 52.31.01.01***

**TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 2/2019**

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**------------------** **----------------------------**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 2 năm 2019*

**CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC**

(Ban hành tại Quyết định số /QĐ-ĐHKTL-ĐT ngày tháng năm

của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh Tế **–** Luật)

Tên chương trình: **KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG**

Trình độ đào tạo: **Đại học**

Ngành đào tạo: **Kinh tế**

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

Mã ngành đào tạo: **52.31.01.01**

Trưởng Bộ môn: **PGS.TS. Nguyễn Chí Hải**

**(BẢN TRÍCH RÚT GỌN TỪ ĐỀ ÁN CHÍNH THỨC)**

1. **NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**

**1.1 Cấu trúc chương trình đào tạo**

**a.Khối kiến thức chung (toàn trường):** 46 tín chỉ *(không bao gồm phần kiến thức: ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ**  **MÔN**  **HỌC** | **TÊN**  **MÔN HỌC** | | **TÍN CHỈ** | | | |
| **TỔNG**  **CỘNG** | **LÝ**  **THUYẾT** | **TH/TN** | **NÂNG CAO** |
| **Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)** | | | | | | | |
| **Các môn học bắt buộc** | | | | **10** | **10** |  |  |
| 1 | GEN1001 | Những nguyên lý của CN Mác – Lênin | | 5 | 5 |  |  |
| 2 | GEN1002 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | | 3 | 3 |  |  |
| 3 | GEN1003 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | | 2 | 2 |  |  |
| **Khoa học xã hội (7 TC)** | | | | | | | |
| **Môn học bắt buộc** | | | | **3** | **3** |  |  |
| 1 | ECO1004 | Lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước | | 3 | 3 |  |  |
| **Các môn học tự chọn** | | | | **4** | **4** |  |  |
| 1 | GEN1106 | Xã hội học | *Chọn 1 trong 2 môn* | 2 | 2 |  |  |
| 2 | GEN1105 | Văn hóa học | 2 | 2 |  |  |
| 3 | GEN1103 | Địa chính trị thế giới | *Chọn 1 trong 2 môn* | 2 | 2 |  |  |
| 4 | GEN1104 | Quan hệ quốc tế | 2 | 2 |  |  |
| **Nhân văn – Kỹ năng (4 TC)** | | | | | | | |
| **Các môn học tự chọn** | | | | **4** | **4** |  |  |
| 1 | GEN1101 | Tâm lý học đại cương | *Chọn 2 trong 4 môn* | 2 | 2 |  |  |
| 2 | GEN1102 | Nhập môn khoa học giao tiếp | 2 | 2 |  |  |
| 3 | ECO1034 | Nhập môn ngành Kinh tế và quản lý công | 2 | 2 |  | Môn tự chọn bắt buộc đối với ngành |
| 4 | BUS1303 | Kỹ năng làm việc nhóm | 2 | 2 |  |  |
| **Khoa học pháp lý (3 TC)** | | | | | | | |
| **Môn học bắt buộc** | | | | **3** | **3** |  |  |
| 1 | LAW1001 | Lý luận nhà nước và pháp luật | | 3 | 3 |  |  |
| **Toán và Khoa học tự nhiên (10 TC)** | | | | | | | |
| **Các môn học bắt buộc** | | | | **7** | **7** |  |  |
| 1 | MAT1001 | Toán cao cấp | | 5 | 5 |  |  |
| 2 | MAT1002 | Lý thuyết xác suất | | 2 | 2 |  |  |
| **Các môn học tự chọn** | | | | **3** |  |  |  |
| 1 | GEN1107 | Logic học | *Chọn 1 trong 3 môn* | 3 |  |  |  |
| 2 | MIS1004 | Tin học ứng dụng | 3 | 2 | 1 |  |
| 3 | GEN1108 | Phương pháp NCKH | 3 |  | Bắt buộc SV TN | Môn tài năng |
| **Khoa học kinh tế (12 TC)** | | | | | | | |
| **Các môn học bắt buộc** | | | | **12** | **11** | **1** |  |
| 1 | ECO1001 | Kinh tế vi mô 1 | | 3 | 3 |  |  |
| 2 | ECO1002 | Kinh tế vĩ mô 1 | | 3 | 3 |  |  |
| 3 | ACC1013 | Nguyên lý kế toán | | 3 | 2 | 1 |  |
| 4 | BUS1100 | Quản trị học căn bản | | 3 | 3 |  |  |
| **Ngoại ngữ không chuyên (20 TC)** | | | | **20** | **16** | **4** |  |
| 1 | ENG1001 | Tiếng Anh thương mại 1 | | 5 | 4 | 1 |  |
| 2 | ENG1002 | Tiếng Anh thương mại 2 | | 5 | 4 | 1 |  |
| 3 | ENG1003 | Tiếng Anh thương mại 3 | | 5 | 4 | 1 |  |
| 4 | ENG1004 | Tiếng Anh thương mại 4 | | 5 | 4 | 1 |  |
| **Giáo dục thể chất (5 TC)** | | | | | | | |
| **Giáo dục quốc phòng (8 TC, tương ứng 165 tiết)** | | | | | | | |

**b. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:** 84 Tín chỉ

***b1. Kiến thức cơ sở ngành:*** *27 tín chỉ*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ**  **MÔN**  **HỌC** | **TÊN**  **MÔN HỌC** | **TÍN CHỈ** | | | |
| **TỔNG**  **CỘNG** | **LÝ**  **THUYẾT** | **TH/TN** | **KHÁC** |
| **Các môn học bắt buộc** | | | **27** | **24** | **3** |  |
| 1 | MAT1004 | Kinh tế lượng | 3 | 2 | 1 |  |
| 2 | MAT1003 | Thống kê ứng dụng | 3 | 2 | 1 |  |
| 3 | ECO1006 | Dự báo kinh tế | 3 | 3 |  |  |
| 4 | COM1002 | Kinh tế đối ngoại | 3 | 3 |  |  |
| 5 | ECO1010 | Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | 3 | 3 |  |  |
| 6 | ECO1007 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | 3 | 3 |  |  |
| 7 | BUS1200 | Marketing căn bản | 3 | 2 | 1 |  |
| 8 | FIN1201 | Nguyên lý thị trường tài chính | 3 | 3 |  |  |
| 9 | LAW1501 | Luật doanh nghiệp | 3 | 3 |  |  |

***b2. Kiến thức chuyên ngành:*** *47 tín chỉ*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ**  **MÔN**  **HỌC** | **TÊN**  **MÔN HỌC** | **TÍN CHỈ** | | | |
| **TỔNG**  **CỘNG** | **LÝ**  **THUYẾT** | **TH/TN** | **KHÁC** |
| **Các môn học bắt buộc** | | | **35** | **30** | **5** |  |
| 1 | ECO1023 | Chính sách Công | 4 | 3 | 1 |  |
| 2 | ECO1020 | Hành chính công | 3 | 2 | 1 |  |
| 3 | MIS1005 | Hệ thống thông tin kinh doanh | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | COM1001 | Kinh tế học quốc tế | 2 | 2 |  |  |
| 5 | ECO1014 | Kinh tế phát triển | 4 | 3 | 1 |  |
| 6 | ECO1009 | Kinh tế tài nguyên và môi trường | 3 | 3 |  |  |
| 7 | ECO1013 | Kinh tế lao động | 3 | 3 |  |  |
| 8 | ECO1024 | Kinh tế đô thị - vùng và miền | 3 | 3 |  |  |
| 9 | ECO1005 | Lập và thẩm định dự án đầu tư | 3 | 2 | 1 |  |
| 10 | ECO1025 | Quản lý công | 3 | 3 |  |  |
| 11 | ECO1021 | Kinh tế Công 1 | 3 | 3 |  |  |
| 12 | ECO1022 | Kinh tế Công 2 | 2 | 2 |  |  |
| **Các môn học tự chọn** | | | **12** |  |  |  |
| 1 | ECO1028 | Kinh doanh bất động sản | 3 | 2 | 1 |  |
| 2 | ECO1031 | Thuế và chính sách thuế | 3 | 3 |  |  |
| 3 | ECO1015 | Kế hoạch hóa và Chính sách kinh tế | 3 | 3 |  |  |
| 4 | ECO1026 | Kinh tế học ứng dụng trong quản lý DN | 3 | 2 | 1 |  |
| 5 | ECO1027 | Marketing địa phương | 3 | 3 |  |  |
| 6 | ECO1019 | Quan hệ công chúng | 3 | 3 |  |  |
| 7 | ECO1017 | Phân tích lợi ích chi phí | 3 | 3 |  |  |
| 8 | BUS1300 | Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo | 3 | 2 | 1 |  |
| 9 | GEN1109 | Leader ship | 3 | Bắt buộc SV TN |  | Môn tài năng |

***b3. Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần chuyên đề:*** *10 tín chỉ*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ**  **MÔN**  **HỌC** | **TÊN**  **MÔN HỌC** | **TÍN CHỈ** | | | |
| **TỔNG CỘNG** | **LÝ THUYẾT** | **TH/TN** | **KHÁC** |
| **Môn bắt buộc** | | | **4** |  | **4** |  |
| 1 | REP01 | Thực tập cuối khóa | 4 |  | 4 | **Môn học tài năng** |
| **Môn tự chọn** | | | **6** | **6** |  |  |
| 1 | THE01 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 6 |  | **Môn học tài năng** |
| 2 | SUB01 | Chuyên đề Kinh tế và quản lý công 1  *(Đối với sinh viên không được hoặc không đăng ký làm khóa luận)* | 3 | 3 |  |  |
| 3 | SUB02 | Chuyên đề kinh tế và quản lý công 2  *(Đối với sinh viên không được hoặc không đăng ký làm khóa luận)* | 3 | 3 |  |  |

***Ghi chú:***

* Tất cả sinh viên đều phải đi thực tập chuyên môn cuối khóa, hoàn tất báo cáo thực tập, tương đương 4 TC.
* Sinh viên chọn làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 2 môn học phần chuyên môn (6 tín chỉ). Khóa luận thực hiện trong học kỳ 8. Khóa luận tốt nghiệp sẽ bảo vệ trước Hội đồng. Các học phần chuyên môn học trong học kỳ 8.

1. **KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THEO TỪNG HỌC KỲ**

* **HỌC KỲ I:** *18 tín chỉ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ**  **MÔN HỌC** | **TÊN**  **MÔN HỌC** | | **TÍN CHỈ** | | | **ĐIỀU KIỆN**  **TIÊN QUYẾT** | |
| **Tổng cộng** | **Lý**  **thuyết** | **Thực hành** | **Tích lũy** | **Đã học và thi** |
| **Môn học bắt buộc** | | | | **16** | **16** |  |  |  |
| 1 | GEN1001 | Những nguyên lý cơ bản của Mác-Lênin | | 5 | 5 |  |  |  |
| 2 | ECO1001 | Kinh tế học vi mô 1 | | 3 | 3 |  |  |  |
| 3 | LAW1001 | Lý luận nhà nước và pháp luật (Pháp luật đại cương) | | 3 | 3 |  |  |  |
| 4 | MAT1001 | Toán cao cấp (5TC) | | 5 | 5 |  |  |  |
| **Môn học tự chọn** | | | | **2** | **2** |  |  |  |
| 5 | GEN1101 | Tâm lý học đại cương | *Chọn*  *1*  *trong*  *3 môn* | 2 | 2 |  |  |  |
| 6 | ECO1034 | Nhập môn ngành KT&QLC | 2 | 2 |  |  |  |
| 7 | GEN1102 | Nhập môn khoa học giao tiếp | 2 | 2 |  |  |  |
| 8 | GEN1004 | Giáo dục thể chất 1 | | 3 | 3 |  |  |  |

* **HỌC KỲ II:** *18 tín chỉ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ**  **MÔN HỌC** | **TÊN**  **MÔN HỌC** | | **TÍN CHỈ** | | | **ĐIỀU KIỆN**  **TIÊN QUYẾT** | |
| **Tổng cộng** | **Lý**  **thuyết** | **Thực hành** | **Tích lũy** | **Đã học và thi** |
| **Môn học bắt buộc** | | | | **14** | **13** | **1** |  |  |
| 1 | LAW1501 | Luật doanh nghiệp | | 3 | 3 |  |  |  |
| 2 | ECO1002 | Kinh tế vĩ mô 1 | | 3 | 3 |  |  |  |
| 3 | ACC1013 | Nguyên lý kế toán | | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 4 | BUS 1100 | Quản trị học căn bản | | 3 | 3 |  |  |  |
| 5 | MAT1002 | Lý thuyết xác suất | | 2 | 2 |  |  | **MAT1001** |
| **Môn học tự chọn** | | | | **4** | **4** |  |  |  |
| 6 | GEN1103 | Địa chính trị thế giới | *Chọn 1 trong 2 môn* | 2 | 2 |  |  |  |
| 7 | GEN1104 | Quan hệ quốc tế | 2 | 2 |  |  |  |
| 8 | GEN1105 | Văn hóa học | *Chọn*  *1*  *trong*  *2 môn* | 2 | 2 |  |  |  |
| 9 | GEN1106 | Xã hội học | 2 | 2 |  |  |  |
| 10 | GEN1005 | Giáo dục thể chất 2 | | 2 | 2 |  |  |  |
| 11 | GEN1006 | Giáo dục QP (4 tuần) | | 165t |  |  |  |  |

* **HỌC KỲ III:** *20 tín chỉ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ**  **MÔN HỌC** | **TÊN**  **MÔN HỌC** | | **TÍN CHỈ** | | | | | **ĐIỀU KIỆN**  **TIÊN QUYẾT** | | | |
| **Tổng cộng** | **Lý**  **thuyết** | | **Thực hành** | | **Tích lũy** | | **Đã học và thi** | |
| **Môn học bắt buộc** | | | | **15** | **13** | | **2** | |  | |  | |
| 1 | GEN1002 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | | 3 | 3 | |  | |  | |  | |
| 2 | ECO1004 | Lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước | | 3 | 3 | |  | |  | |  | |
| 3 | BUS 1200 | Marketing căn bản | | 3 | 2 | | 1 | |  | |  | |
| 4 | FIN1101 | Nguyên lý thị trường tài chính | | 3 | 3 | |  | |  | | **ECO1001ECO1002** | |
| 5 | MAT1003 | Thống kê ứng dụng | | 3 | 2 | | 1 | |  | | **MAT1001**  **MAT1002** | |
| **Môn học tự chọn** | | | | **5** |  | |  | |  | |  | |
| 6 | MIS1004 | Tin học ứng dụng | *Chọn*  *1*  *trong*  *3 môn* | 3 | | 2 | | 1 | |  | |  | |
| 7 | GEN1107 | Logic học | 3 | | 3 | |  | |  | |  | |
| 8 | GEN1108 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | | 3 | |  | |  | | Môn tài năng | |
| 9 | BUS 1303 | Kỹ năng làm việc theo nhóm | Chọn 1 | 2 | | 2 | |  | |  | |  | |

* **HỌC KỲ IV:** *18 tín chỉ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ**  **MÔN HỌC** | **TÊN**  **MÔN HỌC** | | **TÍN CHỈ** | | | **ĐIỀU KIỆN**  **TIÊN QUYẾT** | |
| **Tổng cộng** | **Lý**  **thuyết** | **Thực hành** | **Tích lũy** | **Đã học và thi** |
| **Môn học bắt buộc** | | | | **15** | **15** | **2** |  |  |
| 1 | GEN1003 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | COM1001 | Kinh tế học quốc tế | | 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | MIS1005 | Hệ thống thông tin kinh doanh | | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | MAT1004 | Kinh tế lượng | | 3 | 2 | 1 |  | **MAT1001 MAT1002MAT1003** |
| 5 | ECO1021 | Kinh tế công 1 | | 3 | 3 |  |  | Môn tài năng |
| 6 | ECO1007 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | | 3 | 3 |  |  |  |
| **Môn học tự chọn chuyên sâu** | | | | **3** | **3** |  |  |  |
| 7 | ECO1026 | Kinh tế học ứng dụng trong quản lý DN | *Chọn*  *1*  *trong*  *2 môn* | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 8 | ECO1017 | Phân tích lợi ích – chi phí | 3 | 3 |  |  |  |

* **HỌC KỲ V:** *18 tín chỉ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ**  **MÔN HỌC** | **TÊN**  **MÔN HỌC** | | **TÍN CHỈ** | | | **ĐIỀU KIỆN**  **TIÊN QUYẾT** | |
| **Tổng cộng** | **Lý**  **thuyết** | **Thực hành** | **Tích lũy** | **Đã học và thi** |
| **Môn học bắt buộc** | | | | **15** | **14** | **1** |  |  |
| 1 | ECO1006 | Dự báo kinh tế | | 3 | 3 |  |  |  |
| 2 | COM1002 | Kinh tế đối ngoại | | 3 | 3 |  |  |  |
| 3 | ECO1022 | Kinh tế công 2 | | 2 | 2 |  |  | Môn tài năng |
| 4 | ECO1010 | Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | | 3 | 3 |  |  | Môn tài năng |
| 5 | ECO1023 | Chính sách công | | 4 | 3 | 1 |  | Môn tài năng |
| **Môn học tự chọn chuyên sâu** | | | | **3** |  |  |  |  |
| 6 | ECO1015 | Kế hoạch hóa và Chính sách kinh tế | *Chọn*  *1*  *trong*  *2 môn* | 3 | 3 |  |  |  |
| 7 | ECO1019 | Quan hệ công chúng | 3 | 3 |  |  |  |
| 8 | GEN 1109 | Leadership |  | 3 |  |  |  | Môn tài năng |

* **HỌC KỲ VI:** *16 tín chỉ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ**  **MÔN HỌC** | **TÊN**  **MÔN HỌC** | | **TÍN CHỈ** | | | **ĐIỀU KIỆN**  **TIÊN QUYẾT** | |
| **Tổng cộng** | **Lý**  **thuyết** | **Thực hành** | **Tích lũy** | **Đã học và thi** |
| **Môn học bắt buộc** | | | | **13** | **12** | **1** |  |  |
| 1 | ECO1014 | Kinh tế phát triển | | 4 | 3 | 1 |  | Môn tài năng |
| 2 | ECO1009 | Kinh tế tài nguyên môi trường | | 3 | 3 |  |  | Môn tài năng |
| 3 | ECO1013 | Kinh tế lao động | | 3 | 3 |  |  | Môn tài năng |
| 4 | ECO1025 | Quản lý công | | 3 | 3 |  |  | Môn tài năng |
| **Môn học tự chọn chuyên sâu** | | | | **3** | **3** |  |  |  |
| 5 | ECO1031 | Thuế và chính sách thuế | *Chọn*  *1*  *trong2 môn* | 3 | 3 |  |  |  |
| 6 | ECO1027 | Marketing địa phương | 3 | 3 |  |  |  |

* **HỌC KỲ VII:** *12 tín chỉ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ**  **MÔN HỌC** | **TÊN**  **MÔN HỌC** | | **TÍN CHỈ** | | | **ĐIỀU KIỆN**  **TIÊN QUYẾT** | |
| **Tổng cộng** | **Lý**  **thuyết** | **Thực hành** | **Tích lũy** | **Đã học và thi** |
| **Môn học bắt buộc** | | | | **9** | **7** | **2** |  |  |
| 1 | ECO1020 | Hành chính công | | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 2 | ECO1024 | Kinh tế đô thị, vùng và miền | | 3 | 3 |  |  |  |
| 3 | ECO1005 | Lập và thẩm định dự án | | 3 | 2 | 1 |  |  |
| **Môn học tự chọn chuyên sâu** | | | | **3** | **2** | **1** |  |  |
| 4 | BUS1300 | Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo | *Chọn*  *1 trong 2 môn* | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 5 | ECO1028 | Kinh doanh bất động sản | 3 | 2 | 1 |  |  |

* **HỌC KỲ VIII:** *10 tín chỉ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ**  **MÔN HỌC** | **TÊN**  **MÔN HỌC** | **TÍN CHỈ** | | | **ĐIỀU KIỆN**  **TIÊN QUYẾT** | |
| **Tổng cộng** | **Lý**  **thuyết** | **Thực hành** | **Tích lũy** | **Đã học và thi** |
| **Môn bắt buộc** | | | **4** |  | **4** |  |  |
| 1 |  | Thực tập tốt nghiệp | 4 |  | 4 |  | Môn tài năng |
| **Môn tự chọn** | | | **6** |  | **6** |  |  |
| 2 |  | Chuyên đề Kinh tế và quản lý công 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | Chuyên đề Kinh tế và quản lý công 2 | 3 | 3 |  |  |  |
| 4 |  | Khóa luận tốt nghiệp  *(Đối với SV làm khóa luận TN)* | 6 |  | 6 |  | Môn tài năng |

* **KHỐI KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ: 20 TC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ**  **MÔN HỌC** | **TÊN**  **MÔN HỌC** | **TÍN CHỈ** | | | **ĐIỀU KIỆN**  **TIÊN QUYẾT** | |
| **Tổng cộng** | **Lý thuyết** | **Thực hành** | **Tích lũy** | **Đã học và thi** |
| 1 | ENG1001 | Tiếng Anh thương mại 1 | 5 | 4 | 1 |  | Đầu vào A2 |
| 2 | ENG1002 | Tiếng Anh thương mại 2 | 5 | 4 | 1 |  | ENG1001 |
| 3 | ENG1003 | Tiếng Anh thương mại 3 | 5 | 4 | 1 |  | ENG1002 |
| 4 | ENG1004 | Tiếng Anh thương mại 4 | 5 | 4 | 1 |  | ENG1003 |

* **DANH MỤC CÁC MÔN HỌC TÀI NĂNG:**

Các môn học tài năng Kinh tế công 1, Kinh tế công 2, Kinh tế NN&PTNT, Kinh tế phát triển , Kinh tế lao động, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Quản lý công được tổ chức giảng dạy chung với lớp chất lượng cao, giảng dạy bằng song ngữ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ MÔN HỌC** | **Tên môn học** | **Số tín chỉ** | **Phần mở rộng** | | | |
| **Đồ án/Đề tài** *(Đánh dấu X vào một trong hai hình thức sau)* | | **Lý thuyết bổ sung** | **Thí nghiệm/ Thực hành bổ sung** |
| **Lớp riêng** | **Không có  lớp riêng** |
| 1. | GEN1108 | Phương pháp NCKH | 3 | X |  |  |  |
| 2. | GEN1109 | Leader Ship | 3 | X |  |  |  |
| 3. | BC 01 | Thực tập tốt nghiệp | 4 |  | x |  |  |
| 4. | KL 01 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 |  | x |  |  |
| 5. | ECO1021 | Kinh tế công 1 | 3 |  | x | x |  |
| 6 | ECO1022 | Kinh tế công 2 | 2 |  | x | x |  |
| 7 | ECO1010 | Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | 3 |  | x | x |  |
| 8 | ECO1014 | Kinh tế phát triển | 4 |  | x | x |  |
| 9 | ECO1013 | Kinh tế lao động | 3 |  | x | x |  |
| 10 | ECO1009 | Kinh tế tài nguyên và môi trường | 3 |  | x | x |  |
| 11 | ECO1025 | Quản lý công | 3 |  | x | x |  |
| 12 | ECO1023 | Chính sách công | 4 |  | x | x |  |
|  | | Tổng số tín chỉ | 41 |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **TM BCN KHOA**  **TRƯỞNG KHOA**  **NGUYỄN CHÍ HẢI** | **HIỆU TRƯỞNG**  **NGUYỄN TIẾN DŨNG** |