|  |  |
| --- | --- |
|  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI** **---------------------** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số…..…QĐ-ĐHTM ngày ….. tháng…..năm …….*

*của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)*

**Tên chương trình đào tạo:** Quản trị kinh doanh

**Trình độ đào tạo: Đại học**

**Loại hình đào tạo: Vừa làm vừa học**

**Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh Mã số: 7340101**

**Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh**

1. **Mục tiêu đào tạo**
	1. ***Mục tiêu chung:***

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Đào tạo cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và vận dụng được các kiến thức quản trị kinh doanh trong thực tiễn; có khả năng chuyển tải kiến thức thành kỹ năng nghề nghiệp quản trị kinh doanh; có khả năng khởi sự kinh doanh.

***1.2 Mục tiêu cụ thể:***

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

- Có các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, các kiến thức chuyên sâu của ngành quản trị kinh doanh và sử dụng được kiến thức này để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn kinh doanh.

- Có các kỹ năng cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong hoạt động kinh doanh

- Có các kiến thức và kỹ năng để khởi nghiệp kinh doanh

**2. Chuẩn đầu ra**

***2.1 Kiến thức***

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn kiến thức sau:

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn phù hợp với trình độ đại học của khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức mang tính nguyên lý cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh gồm: kiến thức căn bản về kinh tế vĩ mô và vi mô; kiến thức mang tính nguyên lý và nền tảng về quản trị trong doanh nghiệp

- Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên sâu về Quản trị kinh doanh, gồm: kiến thức quản trị chiến lược; quản trị các nguồn lực của doanh nghiệp và quản trị hoạt động tác nghiệp của doanh nghiệp.

- Hiểu được các kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế-Quản lý- Kinh doanh.

***2.2 Kỹ năng***

Sinh viên tốt nghiệp đạt được các kỹ năng thực hành cơ bản của chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm:

- Kỹ năng phân tích, hoạch định, triển khai, đánh giá chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp;

- Kỹ năng phân tích, xây dựng, triển khai, đánh giá các kế hoạch tác nghiệp cơ bản của doanh nghiệp;

 - Kỹ năng khởi sự kinh doanh

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm;

- Kỹ năng tin học: đạt được kỹ năng sử dụng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản phù hợp với các yêu cầu của thực tiễn.

- Kỹ năng ngoại ngữ: đạt được chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

***2.3 Thái độ***

Sinh viên sau khi tốt nghiệp phải đạt được các chuẩn về thái độ như sau:

- Có ý thức công dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức phấn đấu vươn lên trở thành nhà quản trị giỏi, hoàn thành tốt các trách nhiệm công dân;

- Có trách nhiệm đối với công việc, đáp ứng các chuẩn mực đạo đức của nhà quản trị doanh nghiệp, thái độ làm việc đúng mực;

***2.4 Năng lực tự chủ và trách nhiệm***

- Có khả năng tự chủ, độc lập làm việc trong tổ chức

- Năng lực tìm ý tưởng kinh doanh và triển khai tổ chức hoạt động kinh doanh

- Có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội

**3. Khối lượng kiến thức toàn khoá** *(tính bằng tín chỉ):* **120**

**4. Đối tượng tuyển sinh:** Theo đề án tuyển sinh hàng năm của nhà trường

**5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp**

***5.1. Quy trình đào tạo***

Chương trình đào tạo được xây dựng theo quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo theo tiến độ chuẩn là 4 năm. Căn cứ theo tiến độ chuẩn, chương trình đào tạo được thiết kế thành 8 học kỳ. Trong đó, học kỳ 1,2 sinh viên học các kiến thức giáo dục đại cương; học kỳ 3,4 sinh viên học các kiến thức cơ sở ngành; học kỳ 5,6,7 sinh viên học các kiến thức ngành, chuyên ngành, kiến thức bổ trợ; học kỳ 8 sinh viên thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp khóa học

***5.2. Điều kiện tốt nghiệp***

Đảm bảo các điều kiện tốt nghiệp theo quy chế đào tạo hiện hành

**6. Phương thức đánh giá**

Đánh giá người học trên ba phương diện sau:

***6.1 Chuyên cần:*** Sinh viên phải tham gia học tập nghiêm túc, chuyên cần các giờ học và giờ thảo luận trên lớp. Theo đó, sinh viên phải tham gia tối thiểu 60% số tiết học của mỗi học phần mới được tham gia dự thi hết học phần đó. Căn cứ vào số tiết học mà sinh viên có mặt và mức độ tham gia tương tác trong giờ học, giảng viên của lớp học phần sẽ đánh giá điểm chuyên cần theo thang điểm 10 và có trọng số 10% trong kết quả học phần của sinh viên

***6.2 Thảo luận:*** Sinh viên được phân công vào các nhóm trong lớp học phần, mỗi nhóm được giao một chủ đề thảo luận phù hợp với nội dung học tập của học phần. Giảng viên tổ chức cho các nhóm sinh viên trình bày và trao đổi, thảo luận nội dung của bài thảo luận nhóm. Trên cơ sở đó, giảng viên đánh giá điểm thảo luận nhóm. Điểm thảo luận nhóm được đánh giá theo thang điểm 10 và ghi nhận kết quả này cho mỗi sinh viên tham gia nhóm . Điểm thảo luận có trọng số 30% trong kết quả học phần của sinh viên. Sinh viên không tham gia thực hiện bài thảo luận nhóm hoặc bị 0 điểm thảo luận thì không được tham gia thi hết học phần

***6.3 Thi hết học phần:*** Bài thi hết học phần là bài thi đánh giá toàn diện kiến thức của sinh viên trong mỗi học phần. Thi hết học phần có thể sử dụng một trong các hình thức sau: thi tự luận, thi trắc nghiệm khách quan, thi trắc nghiệm khách quan kết hợp với thi tự luận, thi vấn đáp, thi trực tiếp trên máy tính. Kết quả thi hết học phần được đánh giá trên thang điểm 10 và trọng số 60% trong kết quả học phần của sinh viên

**7. Nội dung chương trình đào tạo**

***7.1. Khung chương trình đào tạo***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **KIẾN THỨC** | **SỐ TÍN CHỈ** | **CẤU TRÚC HP** |
| **1** | **KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG** | **29 TC.** |  |
| **1.1.**  | **Các học phần bắt buộc** | **27** |  |
| 1 | Triết học Mác - Lê Nin | 3 | 36,9 |
| 2 | Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin | 2 | 24,6 |
| 3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 24,6 |
| 4 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 24,6 |
| 5 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 24,6 |
| 6 | Pháp luật đại cương  | 2 | 24,6 |
| 7 | Tiếng Anh 1 | 2 | 24,6 |
| 8 | Tiếng Anh 2 | 2 | 24,6 |
| 9 | Tiếng Anh 3 | 2 | 24,6 |
| 10 | Toán đại cương  | 3 | 36,9 |
| 11 | Tin học quản lý | 3 | 36,9 |
| 12 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 24,6 |
| **1.2.** | **Các học phần tự chọn** | **2** | 24,6 |
|   | *Chọn 2 TC trong các HP sau:* |   |   |
| 1 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | 2 | 24,6 |
| 2 | Xã hội học đại cương | 2 | 24,6 |
| 3 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | 24,6 |
| **2** | **KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP** | **91 TC** |  |
| **2.1.** | **Kiến thức cơ sở ngành** | **29** |  |
| ***2.1.1.*** | ***Các học phần bắt buộc*** | ***18*** |  |
| 1 | Kinh tế vi mô 1 | 3 | 36,9 |
| 2 | Kinh tế vĩ mô 1 | 3 | 36,9 |
| 3 | Quản trị học | 3 | 36,9 |
| 4 | Marketing căn bản  | 3 | 36,9 |
| 5 | Tâm lý quản trị kinh doanh | 2 | 24,6 |
| 6 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 2 | 24,6 |
| 7 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 2 | 24,6 |
| ***2.1.2.***  | ***Các học phần tự chọn*** | ***11*** |  |
|   | *Chọn 11 TC trong các HP sau:* |   |   |
| 1 | Nguyên lý thống kê  | 3 | 36,9 |
| 2 | Nhập môn Tài chính tiền tệ | 3 | 36,9 |
| 3 | Hành vi khách hàng | 3 | 36,9 |
| 4 | Kinh tế lượng  | 3 | 36,9 |
| 5 | Thương mại điện tử căn bản  | 3 | 36,9 |
| 6 | Nguyên lý kế toán | 3 | 36,9 |
| 7 | Kinh tế thương mại đại cương | 2 | 24,6 |
| 8 | Kinh tế doanh nghiệp | 2 | 24,6 |
| 9 | Kinh tế môi trường | 2 | 24,6 |
| **2.2.** | **Kiến thức ngành (bao gồm chuyên ngành)** | **40** |  |
| ***2.2.1.*** | ***Các học phần bắt buộc*** | ***29*** |  |
| 1 | Quản trị nhân lực căn bản | 3 | 36,9 |
| 2 | Quản trị tài chính 1 | 3 | 36,9 |
| 3 | Quản trị chiến lược  | 3 | 36,9 |
| 4 | Quản trị sản xuất | 3 | 36,9 |
| 5 | Quản trị bán hàng  | 3 | 36,9 |
| 6 | Quản trị dự án | 3 | 36,9 |
| 7 | Quản trị nhóm làm việc | 2 | 24,6 |
| 8 | Khởi sự kinh doanh | 2 | 24,6 |
| 9 | Quản trị công ty  | 3 | 36,9 |
| 10 | Quản trị rủi ro | 2 | 24,6 |
| 11 | Văn hóa kinh doanh | 2 | 24,6 |
| ***2.2.2.*** | ***Các học phần tự chọn*** | ***11*** |  |
|   | *Chọn 11 TC trong các HP sau:* |   |   |
| 1 | Quản trị thương hiệu 1 | 3 | 36,9 |
| 2 | Quản trị chất lượng | 3 | 36,9 |
| 3 | Quản trị logistics kinh doanh | 3 | 36,9 |
| 4 | Quản trị dịch vụ | 3 | 36,9 |
| 5 | Hệ thống thông tin quản lý | 3 | 36,9 |
| 6 | Quản trị Marketing 1 | 3 | 36,9 |
| 7 | Quan hệ lao động | 3 | 36,9 |
| 8 | Tuyển dụng nhân lực | 2 | 24,6 |
| 9 | Quản trị hành chính văn phòng | 2 | 24,6 |
| 10 | Đào tạo và phát triển nhân lực | 2 | 24,6 |
| **2.3.** | **Kiến thức bổ trợ**  | **12** |  |
| ***2.3.1.*** | ***Các học phần bắt buộc*** | ***6*** |  |
| 1 | Chiến lược kinh doanh quốc tế | 3 | 36,9 |
| 2 | Luật kinh tế 1 | 3 | 36,9 |
| ***2.3.2.*** | ***Các học phần tự chọn*** | ***6*** |  |
|   | *Chọn 6 TC trong các HP sau:* |   |   |
| 1 | Thị trường chứng khoán  | 3 | 36,9 |
| 2 | Quản trị ngân hàng thương mại 1 | 3 | 36,9 |
| 3 | Kế toán quản trị | 3 | 36,9 |
| 4 | Quản lý nhà nước về kinh tế | 3 | 36,9 |
| 5 | Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế | 3 | 36,9 |
| **2.4** | **Thực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp khóa học**  | **10** |  |

*Tổng số TC tích lũy tối thiểu toàn khóa học: 120 TC*

***7.2. Mô tả các học phần***

Mục tiêu và tóm tắt nội dung chính của các học phần trong chương trình đào tạo

***7.2.1.*** *Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức bổ trợ và các học phần khác không do các BM thuộc Khoa Quản trị kinh doanh giảng dạy:* Theo quy định chung của Trường và do các Bộ môn được giao nhiệm vụ giảng dạy mô tả.

***7.2.2.*** *Các học phần do các bộ môn thuộc Khoa Quản trị kinh doanh đảm nhiệm:*

**\* Quản trị học (3 TC):**

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về quản trị và việc vận dụng thực tiễn của quản trị trong tổ chức. Các nội dung chính của học phần bao gồm: Khái niệm và bản chất của quản trị; Môi trường quản trị; Các lý thuyết quản trị; Nhà quản trị; Các chức năng của quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát. Học phần cũng cập nhật một số vấn đề mới về quản trị học hiện đại như quản trị thông tin và ra quyết định quản trị, quản trị sự thay đổi, quản trị xung đột của tổ chức.

**\* Quản trị chiến lược (3 TC):**

 Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về những nguyên lý quản trị chiến lược và sự vận dụng thực tiễn trong doanh nghiệp của nó như: những khái niệm cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược, các giai đoạn phát triển của quản trị chiến lược, mô hình nguyên lý quản trị chiến lược của doanh nghiệp có mục tiêu dài hạn, bao gồm: hoạch định chiến lựoc, tổ chức thực thi chiến lược, đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi chiến lược của doanh nghiệp dưới những điều kiện môi trường, thị trường và nguồn nhân lực xác định của doanh nghiệp.

**\* Quản trị dự án (3 TC):**

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng liên quan đến công tác quản trị dự án nói chung và trong doanh nghiệp nói riêng, bao gồm các nội dung chủ yếu như xác định dự án (tìm kiếm, phân tích và lựa chọ các cơ hội kinh doanh), phân tích và lập dự án (mục đích, căn cứ, yêu cầu và phương pháp lập dự án, đánh giá tính khả thi và hiệu quả dự án), tổ chức quản trị dự án (lựa chọn hình thức tổ chức dự án, quản trị thời gian và tiến độ dự án, quản trị chi phí và chất lượng dự án), quản trị rủi ro dự án (nhận dạng các rủi ro, phòng ngừa và khắc phục rủi ro, các công đoạn quản trị rủi ro dự án).

**\* Quản trị rủi ro (2 TC):**

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị rủi ro trong kinh doanh, các phương pháp tư duy, các biện pháp quản trị rủi ro ở các doanh nghiệp. Học phần đào tạo sinh viên nắm vững những kiến thức và các kỹ năng nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro; những giải pháp kiểm soát, tài trợ rủi ro.

Nội dung của học phần bao gồm những vấn đề sau: Khái luận về quản trị rủi ro; Nhận dạng, phân tích và đo lường rủi ro; Kiểm soát và tài trợ rủi ro; Quản trị rủi ro nhân lực; Quản trị rủi ro tài sản.

**\* Chiến lược kinh doanh quốc tế (3 TC):**

Học phần cung cấp những kiến thức căn bản của QTCL và vận dụng thực tiễn của doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh quốc tế nói chung và xuất nhập khẩu nói riêng, bao gồm: khái niệm và nguyên lý căn bản của chiến lược kinh doanh quốc tế; các vấn đề về hoạch định, triển khai, kiểm tra và đánh giá chiến lược kinh doanh quốc tế và sự vận dụng thực tiễn trong hoạt động xuất nhập khẩu cũng như các vấn đề mang tính thời sự trong quản trị CLKD xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam (năng lực cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp, vấn đề môi trường và xuất nhập khẩu).

**\* Văn hóa kinh doanh (2 TC):**

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về văn hóa kinh doanh cũng như cách ứng xử của một nhà kinh doanh có văn hóa trong bối cảnh hội nhập. Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về văn hóa kinh doanh nói chung, văn hóa kinh doanh tại Việt Nam nói riêng, từ đó người học có thể vận dụng để xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh, có những ứng xử phù hợp của nhà kinh doanh có văn hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Nội dung học phần gồm những vấn đề về tổng quan văn hóa kinh doanh, xây dựng và phát triển văn hoá kinh doanh và ứng xử của nhà kinh doanh có văn hóa trong bối cảnh hội nhập.

**\* Quản trị nhóm làm việc (2 TC):**

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về công tác quản trị nhóm làm việc trong các tổ chức và doanh nghiệp bao gồm các nội dung như: Đặc điểm và vai trò của nhóm làm việc; Các giai đoạn phát triển nhóm; Thành lập nhóm làm việc; Tổ chức quản lý nhóm; Lãnh đạo và kiểm soát nhóm làm việc, Giải quyết xung đột trong nhóm, Kỹ năng giao tiếp nhóm; Đánh giá hiệu xuất nhóm; Các kỹ năng và năng lực của người trưởng nhóm. Người học có thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng trên để xây dựng và triển khai hoạt động của nhóm làm việc theo các mục tiêu và nhiệm vụ đã xác định.

**\* Tâm lý quản trị kinh doanh (2 TC):**

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về tâm lý trong quản trị kinh doanh bao gồm: khái niệm tâm lý quản trị kinh doanh; các đặc điểm và các quy luật tâm lý cá nhân; đặc điểm và các quy luật tâm lý tập thể; tâm lý lãnh đạo và êkíp lãnh đạo; tâm lý trong hoạt động kinh doanh và giao tiếp trong quản trị kinh doanh.

**\* Quản trị sản xuất (3TC)**

Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng các hoạt động quản trị vận hành trong doanh nghiệp . Học phần bao gồm các nội dung: Bản chất của sản xuất và quản trị sản xuất; Lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của quản trị sản xuất ; Dự báo nhu cầu sản phẩm và các phương pháp dự báo ; Thiết kế sản phẩm; Lựa chọn quá trình sản xuất; Hoạch định công suất; Xác định địa điểm sản xuất của doanh nghiệp; Bố trí mặt bằng sản xuất; Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu; Tổ chức mua nguyên vật liệu; Lập lịch trình sản xuất; Quản trị dự trữ và Quản lý chất lượng trong sản xuất.

**\* Quản trị bán hàng (3TC)**

Học phần Quản trị bán hàng thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh, bao gồm các nội dung Khái luận về bán hàng và quản trị bán hàng; Kỹ năng bán hàng và Quản lý chế độ khách hàng lớn; Lập kế hoạch bán hàng; Quản trị đội ngũ bán hàng; Tổ chức điểm bán hàng; Kiểm soát bán hàng; Chăm sóc khách hàng và thực hiện dịch vụ sau bán hàng.

**\* Quản trị công ty (3 TC):**

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản và hệ thống của Quản trị công ty. Sinh viên sẽ hiểu được các cơ chế nội tại trong công ty cổ phần như: cơ cấu sở hữu, Hội đồng quản trị (Board of Directors), Ban điều hành (Management), các tiểu ban của Hội đồng quản trị (sub-committees), chính sách lương thưởng Ban điều hành, minh bạch và công bố thông tin…; cũng như các cơ chế bên ngoài công ty như: hiệu quả của hệ thống pháp lí (regulatory system), sự cạnh tranh trên thị trường tài chính (financial market), thị trường hoạt động của nhân sự cấp cao… của Quản trị công ty.

Với mục tiêu đó, học phần bao gồm các vấn đề sau: tổng quan về quản trị công ty, các qui tắc và mô hình quản trị công ty, cổ đông – sở hữu, thực tiễn và hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc – điều hành, các cơ chế kiểm soát trong quản trị công ty, và những vấn đề quản trị công ty trong môi trường toàn cầu hóa.

 **\* Khởi sự kinh doanh (3 TC):**

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản và hệ thống về kinh doanh và khởi nghiệp, đánh giá bản thân với tư cách là chủ doanh nghiệp, nhận thức về cơ hội kinh doanh, tìm kiếm và lựa chọn ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp, điều hành và chèo lái doanh nghiệp mới.

**8. Hướng dẫn thực hiện chương trình**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Năm học** | **Học kỳ** | **Khối kiến thức/học phần** | **Số TC** |
| 1 | I, II | Kiến thức giáo dục đại cương | 29 |
| 2 | III, IV | Kiến thức cơ sở ngành,  | 28 |
| 3 | V, VI, VII | Kiến thức ngành (bao gồm cả chuyên ngành) | 53 |
| 4 | VIII | Thực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp khóa học | 10 |
|  |  | Tổng số | 120 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HIỆU TRƯỞNG** **GS,TS Đinh Văn Sơn**  | **TRƯỞNG KHOA QTKD** **TS Trần Thị Hoàng Hà** |