**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

**Tên ngành**: Quản trị kinh doanh

**Trình độ đào tạo**: Cao đẳng

**Kế hoạch giảng dạy từng học kỳ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Học kỳ** | **Mã học phần** | **Tên học phần** | **Tín chỉ** |
| **1****(14 TC)** | ***Học phần bắt buộc*** | ***14*** |
|  | Chính trị 1 | 2 |
|  | Toán B | 3 |
|  | Ngoại ngữ 1  | 4 |
|  | Tin học cơ sở | 2 |
|  | Thực hành tin học đại cương  | 1 |
|  | Công tác an ninh | 2 |
| **2****(16 TC)** | ***Học phần bắt buộc*** | ***14*** |
|  | Chính trị 2 | 3 |
|  | Ngoại ngữ 2 | 4 |
|  | Quân sự quốc phòng | 3 |
|  | Kinh tế vi mô | 3 |
|  | Điền kinh | 1 |
| ***Học phần tự chọn*** | ***2*** |
|  | Bóng đá | 1 |
|  | Bóng chuyền | 1 |
|  | Cầu lông | 1 |
|  | Võ Thuật | 1 |
|  | Bơi lội | 1 |
| **3****(15TC)** | ***Học phần bắt buộc*** | ***11*** |
|  | Kinh tế vĩ mô | 3 |
|  | Quản trị học | 3 |
|  | Nguyên lý thống kê kinh tế | 3 |
|  | Pháp luật đại cương  | 2 |
| ***Học phần tự chọn*** | ***4*** |
|  | Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm | 2 |
|  | Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định | 2 |
|  | Khởi sự kinh doanh | 2 |
| **4****(18 TC)** | ***Học phần bắt buộc*** | ***15*** |
|  | Nguyên lý kế toán | 3 |
|  | Luật kinh doanh | 3 |
|  | Marketing căn bản | 3 |
|  | Quản trị chất lượng | 3 |
|  | Quản trị nguồn nhân lực | 3 |
| ***Học phần tự chọn*** | ***3*** |
|  | Quản trị Marketing | 3 |
|  | Quản trị tài chính | 3 |
|  | Quản trị thương hiệu | 3 |
| **5** **(17 TC)** |  | ***Học phần bắt buộc*** | **11** |
|  | Quản trị sản xuất | 4 |
|  | Quản trị chiến lược | 4 |
|  | Quản trị hệ thống thông tin | 3 |
|  | ***Học phần tự chọn*** | **6** |
|  | Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong kinh doanh | 3 |
|  | Quản trị công nghệ và đổi mới | 3 |
|  | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 |
|  | Hành vi tổ chức | 3 |
|  | Đàm phám trong kinh doanh | 3 |
| **6****(12 TC)** | ***Học phần bắt buộc*** | **12** |
|  | Quản trị và điều hành văn phòng | 3 |
|  | Lập kế hoạch kinh doanh | 3 |
|  | Thực tập nghề nghiệp (8 tuần) | 6 |