***3.1.3. Khung chương trình đào tạo***

*3.1.4.1. Khung chương trình đào tạo ngành Kinh doanh nông nghiệp*

**Bảng 3.2. Khung chương trình đào tạo ngành Kinh doanh nông nghiệp**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên học phần** | **Tên tiếng Anh** | **Số TC** | **Số tiết LT** | **Số tiết TH** | **Mã số học phần** |
| **A. Kiến thức giáo dục đại cương**  |  | **42** |  |  |  |
| **I. Các học phần bắt buộc** | **Core Units** | **10** |  |  |  |
| ***a) Lý luận chính trị*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lenin ( Nguyên lý 1) | Fundamental Principles of Marxism and Leninism (FP1)  | 2 | 30 | 0 | MLP121 |
| 2 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lenin ( Nguyên lý 2) | Fundamental Principles of Marxism and Leninism (FPII) | 3 | 45 | 0 | MLP132 |
| 3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | HoChiMinh’s Ideology | 2 | 30 | 0 | HCM121 |
| 4 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | Revolutionary Orientation and Policies of Vietnamese Communist Party | 3 | 45 | 0 | VCP131 |
| ***b) Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, xã hội*** |  | ***28*** |  |  |  |
| 5 | Hóa học | Chemistry | 4 | 50 | 20 | CHE141 |
| 6 | toán kinh tế |   | 3 | 40 | 10 | GBI121 |
| 7 | Xã hội học đại cương | General Sociology | 2 | 30 | 0 | GSO121 |
| 8 | Pháp luật đại cương |   | 2 | 30 | 0 | PHY121 |
| 9 | Toán cao cấp | Maths | 2 | 30 | 0 | MAT121 |
| 10 | Tiếng Anh 1 | English 1 | 3 | 45 | 0 | ENG131 |
| 11 | Tiếng Anh 2 | English 2 | 3 | 45 | 0 | ENG132 |
| 12 | Tiếng Anh chuyên ngành  |   | 3 | 45 | 0 | ENG133 |
| 13 | Tin học đại cương | General Informatics | 3 | 15 | 60 | GIN131 |
| 14 | Xác suất - Thống kê | Probability and Statistics | 3 | 45 | 0 | PST131  |
| **II. Các học phần tự chọn (tích lũy đủ 4 TC)** | **Elective Units** | **4** |   |   |   |
| 15 | Khoa học quản lý | Management Science | 2 | 30 | 0 | MEC121 |
| 16 | Ứng dụng tin học trong kinh tế |   | 2 | 30 | 0 | VEG121 |
| 17 | Nhà nước và pháp luật | State Law | 2 | 30 | 0 | SLA121 |
| 18 | Nguyên lý thống kê kinh tế | Scientific Approach Methodology | 2 | 30 | 0 | SAM121 |
| III. Giáo dục thể chất\* | Physical Education | 3 | 0 | 30 | PHE111+PHE112+PHE113 |
| 19 | Tay không, điền kinh |   | 1 |   |   |
| 20 | Bóng chuyền |   | 1 |   |   |
| 21 | Cầu lông |   | 1 |   |   |
| 22 | Đá cầu |   | 1 |   |   |
| 23 | Võ |   | 1 |   |   |
| 24 | Bóng rổ |   | 1 |   |   |
| 25 | Bóng đá |   | 1 |   |   |
| IV. Giáo dục quốc phòng\* | National Defense Education | 165 tiết |   |   |   |
| **B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp** | **Professional Knowlegde** | **78** |   |   |   |
| **I. Kiến thức cơ sở ngành**  | **Basic Professional Knowledge**  | **20** |   |   |   |
| **a) Các học phần bắt buộc** | **Core Units** | **14** |  |   |   |
| 26 | Kinh tế vi mô | Microeconomics | 3 | 45 | 0 | MIE231 |
| 27 | Kinh tế vĩ mô | Macroeconomics | 2 | 45 | 0 | MAE231 |
| 28 | Quản trị doanh nghiệp | Principles of Agricultural Economics | 3 | 45 | 0 | PAE231 |
| 29 | Nguyên lý kế toán | Accounting Principles | 3 | 45 | 0 | APR231 |
| 30 | Tài chính tiền tệ | Finance Accounting | 3 | 45 | 0 | BAC231 |
| **b) Các học phần tự chọn** | **Elective Units** | **6** |  |  |  |
| (tích lũy tối thiểu 6 TC) |
| 31 | Luật kinh tế | Business Law | 3 | 45 | 0 | BLA231 |
| 32 | Marketing căn bản | Marketing  | 3 | 45 | 0 | MAR231 |
| 33 | Quản trị tài chính doanh nghiệp | Business Administration in Finance | 3 | 45 | 0 | BAF231 |
| 34 | Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp  | Personnel Administration | 3 | 45 | 0 | PAD231 |
| 35 | Phương pháp nghiên cứu trong quản trị kinh doanh | Socio-economic Research Methods | 3 | 45 | 0 | SRM231 |
| 36 | Kế toán doanh nghiệp | Business Accounting | 3 | 45 | 0 | BAC231 |
| **II. Kiến thức ngành**  | **Professional Knowledge** | **33** |  |  |  |
| **a) Các học phần bắt buộc** | Core Units | **12** |   |   |   |
| 37 | Marketing nông nghiệp | Agrcultural marketing | 3 | 45 | 0 | AST331 |
| 38 | Kế toán quản trị |  ManagementAcounting | 3 | 45 | 0 | MAA331 |
| 39 | Quản trị chiến lược | Enterprise administration | 3 | 45 | 0 | ABA331 |
| 40 | Thương mại điện tử căn bản | Computer-Aided Accounting | 3 | 10 | 35 | BAF331 |
| **b) Các học phần tự chọn**  | **Elective units** | **21** | 525 |   |   |
| 41 | Khởi sự kinh doanh | Entrepreneurship | 3 | 15 | 30 | ENT331 |
| 42 | Nguyên lý kiểm toán | Principles of Examine | 3 | 45 | 0 | PEX331 |
| 43 | Xây dựng và quản lý dự án kinh doanh | Establish and Management of business Project  | 3 | 45 | 0 | APM331 |
| 44 | Quản trị sản xuất và tác nghiệp | Efficiency and Productivity Analysis | 3 | 45 | 0 | EPA331  |
| 45 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp |  Business Management | 3 | 45 | 0 | BMA331 |
| 46 | Quản trị rủi ro | Risk Management | 3 | 30 | 15 | RMA331 |
| 47 | Phân tích chuỗi giá trị  | Value Chain Analysis  | 3 | 15 | 30 | VCA331 |
| 48 | Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm  | Brand Creation and Development | 3 | 15 | 30 | BCD331 |
| 49 | Kinh doanh quốc tế | International Trade  | 3 | 45 | 0 | ITR331 |
| 50 | Quản lý đầu tư kinh doanh | Farm Management | 3 | 45 | 0 | FMA331 |
| 51 | Kinh tế hợp tác  | Cooperatives Economics | 3 | 30 | 15 | CEC331 |
| 52 | Thương mại và tài chính quốc tế | International Trade and Finance | 3 | 45 | 0 | ITF331 |
| **III. Kiến thức bổ trợ** | **Supplemental Knowledge** | **12** |   |   |   |
| **a)** | **Các học phần bắt buộc**  | **Core units** | **6** |   |   |   |
| 53 | Giao tiếp và đàm phán kinh doanh  | Business Communication and Negotiation | 3 | 20 | 25 | BCN331 |
| 54 | Thị trường giá cả | Price Market | 3 | 45 | 0 | PMA331 |
| **b)** | **Các học phần tự chọn** | **Elective units** | **6** |   |   |   |
| 55 | Quản trị kênh phân phối | Distribuition Chanael Management | 3 | 45 | 0 | FCA331 |
| 56 | Hành vi người tiêu dùng |  Consumer Action | 3 | 45 | 0 | COA331 |
| 57 | Kế hoạch doanh nghiệp |  Bussiness Plan | 3 | 45 |   | BPL331 |
| 58 | Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp | Business Ethics and Corporate Culture | 3 | 45 | 0 | BEC331 |
| **IV. Thực tập nghề nghiệp**  | **Professional practice**  | **3** |   |   |   |
| 59 | Thăm quan các mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao (DN, HTX, Trang trại…) | Field Visits to High Economic Efficient Agribusiness Models |  |  |  | FVH411 |
| 60 | Phân tích, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của một đơn vị | Intership at firms, farms and cooperatives |  |  |  | IAE412 |
| 61 | Phân tích, đánh giá công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp  | Internship at a govermental organization |  |  |  | IGO413 |
| 62 | Phân tích, đánh giá các dự án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp  | Internship at NGOs |  |  |  | ING414 |
| **V.** | **Thực tập tốt nghiệp**  | **Graduation Thesis** | **10** |  |  | **GTH6101** |
| 63 | Hướng nghiên cứu (dành cho sinh viên tham gia các đề tài, dự án các cấp). | Research oriented theses (For students participating in research projects) | 10 | 0 | 150 |   |
| 64 | HoặcHướng ứng dụng (dành cho sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp, HTX, sở đầu tư, và đi thực tập nghề nghiệp tại nước ngoài). | (Application oriented theses ( For students interned in enterprises, cooperatives domestically and abroad ) | 10 | 0 | 150 |   |
| **VI. Rèn nghề (tích lũy tối thiểu 6 TC)** | **Skilled Practice** | **5** |   |   |   |
| *65* | Rèn nghề 1: Xây dựng chiến lược quảng bá, tiêu thụ nông sản  | Skilled Practice 1: Strategic planning for Product advertisement and Sales |  |  |  | SPR511 |
| *66* | Rèn nghề 2: Hạch toán, đánh giá hiệu quả kinh tế  | Skilled Practice 2: Economic Efficiency Calculation |  |  |  | SPR512 |
| *67* | Rèn nghề 3: Phân tích môi trường kinh doanh  | Skilled Practice 3: Business Environment Analysis |  |  |  | SPR513 |
| *68* | Rèn nghề 4: Lập dự án sản xuất kinh doanh | Skilled Practice 4: Agribusiness Planning |  |  |  | SPR514 |
| *69* | Rèn nghề 5: Xây dựng đề án khởi nghiệp kinh doanh | Skilled Practice 6: Startup Proposal Preparation |  |  |  | SPR516 |
| **Tổng cộng** | **Total** | **120** |  |  |  |

*3.1.4.2. Khung chương trình đào tạo đại học chuyên ngànhQuản trị kinh doanh nông nghiệp*

**Bảng 3.3. Khung chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên học phần** | **Tên tiếng Anh** | **Số TC** | **Số tiết LT** | **Số tiết TH** | **Mã số học phần** |
| **A. Kiến thức giáo dục đại cương**  |  | **42** |   |   |   |
| **I. Các học phần bắt buộc** | **Core Units** | **10** |   |   |   |
| ***a) Lý luận chính trị*** |  |   |   |   |   |
| 1 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lenin ( Nguyên lý 1) | Fundamental Principles of Marxism and Leninism (FP1)  | 2 | 30 | 0 | MLP121 |
| 2 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lenin ( Nguyên lý 2) | Fundamental Principles of Marxism and Leninism (FPII) | 3 | 45 | 0 | MLP132 |
| 3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | HoChiMinh’s Ideology | 2 | 30 | 0 | HCM121 |
| 4 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | Revolutionary Orientation and Policies of Vietnamese Communist Party | 3 | 45 | 0 | VCP131 |
| ***b) Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, xã hội*** |  | ***28*** |  |  |  |
| 5 | Hóa học | Chemistry | 4 | 50 | 20 | CHE141 |
| 6 | Sinh học | Biology | 3 | 40 | 10 | GBI121 |
| 7 | Xã hội học đại cương | General Sociology | 2 | 30 | 0 | GSO121 |
| 8 | Vật lý | Physics | 2 | 30 | 0 | PHY121 |
| 9 | Toán cao cấp | Maths | 2 | 30 | 0 | MAT121 |
| 10 | Tiếng Anh 1 | English 1 | 3 | 45 | 0 | ENG131 |
| 11 | Tiếng Anh 2 | English 2 | 3 | 45 | 0 | ENG132 |
| 12 | Tiếng Anh 3 (tiếng anh chuyên ngành) | English 3 | 3 | 45 | 0 | ENG133 |
| 13 | Tin học đại cương | General Informatics | 3 | 15 | 60 | GIN131 |
| 14 | Xác suất - Thống kê | Probability and Statistics | 3 | 45 | 0 | PST131  |
| **II. Các học phần tự chọn (tích lũy đủ 4 TC)** | **Elective Units** | **4** |   |   |   |
| 15 | Khoa học quản lý | Management Science | 2 | 30 | 0 | MEC121 |
| 16 | Địa lý kinh tế Việt Nam | Vietnam Economic Geography | 2 | 30 | 0 | VEG121 |
| 17 | Nhà nước và pháp luật | State Law | 2 | 30 | 0 | SLA121 |
| 18 | Phương pháp tiếp cận khoa học | Scientific Approach Methodology | 2 | 30 | 0 | SAM121 |
| **III. Giáo dục thể chất\*** | **Physical Education** | **3** | 0 | 30 | PHE111+PHE112+PHE113 |
| 19 | Tay không, điền kinh |   | 1 |   |   |
| 20 | Bóng chuyền |   | 1 |   |   |
| 21 | Cầu lông |   | 1 |   |   |
| 22 | Đá cầu |   | 1 |   |   |
| 23 | Võ |   | 1 |   |   |
| 24 | Bóng rổ |   | 1 |   |   |
| 25 | Bóng đá |   | 1 |   |   |
| **IV. Giáo dục quốc phòng\*** | **National Defense Education** | **165 tiết** |   |   |   |
| **B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp** | **Professional Knowlegde** | **78** |   |   |   |
| **I. Kiến thức cơ sở ngành**  | **Basic Professional Knowledge**  | **20** |   |   |   |
| **a) Các học phần bắt buộc** | **Core Units** | **14** |   |   |   |
| 26 | Kinh tế vi mô | Microeconomics | 3 | 45 | 0 | MIE231 |
| 27 | Kinh tế vĩ mô | Macroeconomics | 2 | 45 | 0 | MAE231 |
| 28 | Luật kinh tế | Business Law | 3 | 45 | 0 | BLA231 |
| 29 | Quản trị học | Administration Science | 3 | 45 | 0 | AS231. |
| 30 | Nguyên lý kế toán  | Accounting Principle | 3 | 45 | 0 | APR331 |
| **b) Các học phần tự chọn** | **Elective Units** | **6** |   |   |   |
| **(tích lũy tối thiểu 6 TC)** |
| 31 | Thương mại điện tử  | Computer-Aided Accounting | 3 | 10 | 35 | BAF331 |
| 32 | Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp  | Personnel Administration in Business  | 3 | 45 | 0 | PAB331 |
| 33 | Phương pháp nghiên cứu trong quản trị kinh doanh | Business Research Methods  | 3 | 35 | 10 | BRM231  |
| 34 | Quản trị chuỗi cung ứng |  Supply chain management | 3 | 35 | 10 | SCM231  |
| 35 | Kinh tế lượng ứng dụng |  Applied Econometrics | 3 | 35 | 10 | AEC231  |
| 36 | Kế toán doanh nghiệp | Business Accounting | 3 | 45 | 0 | BAC231 |
| **II. Kiến thức ngành**  | **Professional Knowledge** | **33** |  |  |  |
| **a) Các học phần bắt buộc** | **Core Units** | **12** |  |  |  |
| 37 | Marketing  | Marketing  | 3 | 45 | 0 | MAR231 |
| 38 | Quản trị chiến lược | Enterprise administration | 3 | 45 | 0 | ABA331 |
| 39 | Quản trị sản xuất và tác nghiệp | Efficiency and Productivity Analysis | 3 | 45 | 0 | EPA331  |
| 40 | Quản trị tài chính doanh nghiệp | Business Administration in Finance | 3 | 45 | 0 | CAA331 |
| **b) Các học phần tự chọn**  | **Elective units** | **21** | **525** |  |  |
| 41 | Khởi sự kinh doanh | Entrepreneurship | 3 | 30 | 15 | ENT331 |
| 42 | Phân tích chính sách nông nghiệp | Agricultural Policy Analysis | 3 | 45 | 0 | APA331 |
| 43 | Xây dựng và quản lý dự án kinh doanh | Business Project Management | 3 | 45 | 0 | BPM331 |
| 44 | Quản trị bán hàng | Sales Administration | 3 | 30 | 15 | SAD331 |
| 45 | Phân tích chuỗi giá trị  | Value Chain Analysis  | 3 | 30 | 15 | VCA331 |
| 46 | Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm  | Brand Creation and Development | 3 | 30 | 15 | BCD331 |
| 47 | Công tác lãnh đạo trong doanh nghiệp | Leadership in Business Organization | 3 | 45 | 0 | LBO331 |
| 48 | Xuất nhập khẩu nông sản | Import and export agricultural products | 3 | 45 | 0 | IEAP331 |
| 49 | Quản lý hộ và trang trại | Farm and Household Management | 3 | 45 | 0 | FHM331 |
| 50 | Kinh tế hợp tác  | Cooperatives Economics | 3 | 45 | 0 | CEC331 |
| 51 | Thương mại và tài chính quốc tế | International Trade and Finance | 3 | 45 | 0 | ITF331 |
| 52 | Giao dịch và đàm phán kinh doanh  | Business Communication and Negotiation | 3 | 30 | 15 | FEC331 |
| **III. Kiến thức bổ trợ** | **Supplemental Knowledge** | **12** |  |  |  |
| a) | **Các học phần bắt buộc**  | **Core units** | **6** |   |   |   |
| 53 | Trồng trọt chuyên khoa | Specialized Cultivation Production | 3 | 45 | 0 | SCP331 |
| 54 | Chăn nuôi chuyên khoa | Specialized Animal Production | 3 | 45 | 0 | SAP331 |
| **b)** | **Các học phần tự chọn** | **Elective units** | **6** |   |   |   |
| 55 | Bảo quản và chế biến nông lâm sản | Agro -forest product preservation and processing | 3 | 45 | 0 | APP331 |
| 56 | Ứng dụng Blockchain trong nông nghiệp | Blockchain Applications in Agriculture | 3 | 30 | 15 | BAA311 |
| 57 | Quản trị rủi ro | Risk Management | 3 | 45 | 0 | RMA331 |
| 58 | Vệ sinh an toàn thực phẩm | Food Hygiene and Food Safety | 3 | 45 | 0 | FHF331 |
| 59 | Logistics |  Logistics | 3  | 45 | 0 | LOG 331  |
| **IV. Thực tập nghề nghiệp**  | **Professional practice**  | **3** |   |   |   |
| 60 |  Thăm quan các mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao (DN, HTX, Trang trại…) | Field Visits to High Economic Efficient Agribusiness Models |  |  |  | FVH411 |
| 61 | Phân tích, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của một đơn vị | Intership at firms, farms and cooperatives |  |  |  | IAE412 |
| 62 | Phân tích, đánh giá các hoạt động của NGOs trong hỗ trợ sản xuất kinh doanh nông nghiệp  | Internship at NGOs |  |  |  | ING413 |
| V.  | **Thực tập tốt nghiệp**  | **Graduation Thesis** | **10** |   |   | GTH6101 |
| 63 | Hướng nghiên cứu (dành cho sinh viên tham gia các đề tài, dự án các cấp). | Research oriented theses (For students participating in research projects) | **10** | 0 | 150 |   |
| 64 | HoặcHướng ứng dụng (dành cho sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp, HTX, trang trại và đi thực tập nghề nghiệp tại nước ngoài). | (Application oriented theses ( For students interned in enterprises, cooperatives domestically and abroad ) | **10** | 0 | 150 |   |
| **VI. Rèn nghề (tích lũy tối thiểu 6 TC)** | **Skilled Practice** | **5** |  |  |  |
| *65* | Rèn nghề 1: Phân tích môi trường kinh doanh  | Skilled Practice 1: Business Environment Analysis |  |  |  | SPR511 |
| *66* | Rèn nghề 2: Phân tích hiệu quả kinh tế một cây trồng/ vật nuôi |  Skilled Practice 2:Efficence Analysis of Crop/Animal |  |  |  | SPR512 |
| *67* | Rèn nghề 3: Lập dự án sản xuất kinh doanh | Skilled Practice 3: Agribusiness Planning |  |  |  | SPR513 |
| *68* | Rèn nghề 4: Phân tích chuỗi giá trị nông sản | Skilled Practice 4: Value Chain Analysis |  |  |  | SPR514 |
| *69* | Rèn nghề5: Xây dựng đề án khởi nghiệp kinh doanh | Skilled Practice 5: Startup Proposal Preparation |  |  |  | SPR515 |
| **Tổng cộng** | **Total** | **120** |  |  |   |