**Bảng 3.2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

**Ngành: Kinh doanh quốc tế**

**Mã ngành :7340120 Thời gian đào tạo: 4 năm**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KDQT[[1]](#footnote-1) TUAF** |
|  | **Tên học phần** | **Tên Tiếng Anh** | **Số TC** | **Số tiết LT** | **Số tiết TH** | **Mã HP** |
|  | 1. **KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG**
 | 1. **GENERAL EDUCATION**
 | **42** |  |  |  |
|  | ***I.1. Các Học Phần Bắt Buộc*** | Core Units | 10 |  |  |  |
|  | *I.1.1. Lý luận chính trị* | *Political subjects* |  |  |  |  |
| 1 | Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 | Fundamental Principles of Marxism and Leninism (FP1)  | 2 | 30 |  | MLP121 |
| 2 | Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 | Fundamental Principles of Marxism and Leninism (FPII) | 3 | 45 |  | MLP132 |
| 3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 30 |  | HCM121 |
| 4 | Đường lối cách mạng Việt Nam | Revolutionary Orientation and Policies of Vietnamese Communist Party | 3 | 45 |  | VCP131 |
|  | *I.1.2. Ngoại ngữ, tin học, khoa học tự nhiên, xã hội* | *Foreign languages, Informatics, natural and social science* | *25* |  |  |  |
| 5 | Pháp luật đại cương | Introduction to laws | 3 | 45 |  | ILA 131 |
| 6 | Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học | Logics, learning and research methodology | 3 | 45 |  | LLM 131 |
| 7 | Phát triển kỹ năng | Skill development | 3 | 30 | 15 |  |
| 8 | Toán cao cấp | Advanced Maths | 2 | 30 |  | MAT 121 |
| 9 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | Professional English for Students of Logistics 1 | 3 | 45 |  | ENG 131 |
| 10 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | Professional English for Students of Logistics 2 | 3 | 45 |  | ENG 132 |
| 11 | Tiếng Anh chuyên ngành 3 | Professional English for Students of Logistics 3 | 3 | 45 |  | ENG 133 |
| 12 | Tin học đại cương | General Informatics | 2 | 15 | 30 | GIN 131 |
| 13 | Xác suất - Thống kê | Probability and Statistics | 3 | 45 |  | PST 131 |
|  | ***I.2. Các Học Phần Tự Chọn*** | *Elective Units* | **4** |  |  |  |
| 14 | Khoa học quản lý | Management Science | 2 | 30 |  | MEC121 |
| 15 | Vi sinh vật đại cương | General Microorganism | 2 | 30 |  | GMI121 |
| 16 | Sinh thái và môi trường | Environmental Ecology | 2 | 30 |  | EEC121 |
| 17 | Địa lý kinh tế Việt Nam | Vietnam Economic Geography | 2 | 30 |  | VEG121 |
| 18 | Nhà nước và pháp luật | State Laws | 2 | 30 |  | SLA121 |
| 19 | Ô nhiễm môi trường | Environmental Pollution | 2 | 30 |  | EPO121 |
| 20 | Sinh học phân tử | Molecular Biology | 2 | 30 |  | MBI121 |
| 21 | Phương pháp tiếp cận khoa học | Scientific Approach Methodology | 2 | 30 |  | SAM121 |
| 22 | An toàn vệ sinh thực phẩm | Food Safety and Hygiene | 2 | 30 |  | FSH 121 |
|  | ***I.3. Giáo Dục Thể Chất (tích luỹ đủ 3 TC*** |  | ***3*** |  | ***30*** |  |
| 23 | Điền kinh | Athletics | 1 |  |  | PHE111+PHE112+PHE113 |
| 24 | Bóng chuyền | Volleyball | 1 |  |  |
| 25 | Cầu long | Badminton | 1 |  |  |
| 26 | Đá cầu | Shuttlecock kicking | 1 |  |  |
| 27 | Võ | Martial arts | 1 |  |  |
| 28 | Bóng rổ | Basketball | 1 |  |  |
| 29 | Bóng đá | Football | 1 |  |  |
|  | **I.4. Giáo dục quốc phòng** |  |  |  |  |  |
|  | 1. **KHỐI KIẾN THỨC GDCN**
 | **PROFESSIONAL KNOWLEDGE** | **65** |  |  |  |
|  | ***II.1. Kiến Thức Cơ Sở Ngành*** | ***Basic Professional Knowledge*** | ***20*** |  |  |  |
|  | ***II.1.1. Kiến thức bắt buộc*** | *Core Units* | ***14*** |  |  |  |
| 30 | Kinh tế vi mô | Microeconomics | 3 | 45 |  | MIE231 |
| 31 | Nguyên lý thống kê | Principles of statistics | 2 | 30 |  | PST231 |
| 32 | Tài chính - tiền tệ | Finance and monetary | 3 | 45 |  | FMO231 |
| 33 | Marketing | Marketing | 3 | 45 |  | MAR231 |
| 34 | Thương mại điện tử | E-commerce | 3 | 45 |  |  ECO231 |
|  | ***II.1.2. Kiến thức tự chọn*** | *Elective Units* | ***6*** |  |  |  |
| 35 | Quản trị chuỗi cung ứng | Supply chain management | 3 | 45 |  |  |
| 36 | Logistics | Logistics | 3 | 45 |  | LOG 231 |
| 37 | Quản trị học | Administration Science | 3 | 45 |  | ASC 231 |
| 37 | Kinh tế kinh doanh | Business economics | 3 | 45 |  | BEC 231 |
| 38 | Chính sách TMQT | Policies on international commerce | 3 | 45 |  | PIC 231 |
| 39 | Nguyên lý kế toán | Accounting principles | 3 | 45 |  | ACP 231 |
| 40 | Thực hành lập dự án kinh doanh quốc tế | Practices of planning international trade | 3 | 15 | 30 | PPI 231 |
| 41 | Kinh tế vĩ mô | Macroeconomics | 3 | 45 |  | MAE 231 |
| 42 | Tài chính doanh nghiệp | Business finance | 3 | 45 |  | BFI 231 |
| 43 | Thương mại dịch vụ | Commerce and services | 3 | 45 |  | CSE 231 |
| 44 | Đàm phán quốc tế | International negotiation | 3 | 45 |  | INE 231 |
| 45 | Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam | Vietnamese taxation system |  |  |  | VTS 231 |
|  | ***II.2. Kiến Thức Ngành*** |  | **33** |  |  |  |
|  | ***II.2.1. Kiến thức bắt buộc*** | ***Core Units*** | ***12*** |  |  |  |
| 46 | Marketing quốc tế | International marketing | 3 | 20 | 25 | IMA 331 |
| 47 | Thanh toán quốc tế | International Payment | 3 | 45 |  | MIP 331 |
| 48 | Nghiệp vụ ngoại thương | International Commerce | 3 | 45 |  | ICO 331 |
| 49 | Quản lý rủi ro trong kinh doanh quốc tế | Risk management in international trade | 3 | 45 |  | RCM 331 |
| 50 | Bảo hiểm trong kinh doanh | Insurance for businesses | 3 | 45 |  | IBU 331 |
|  | ***II.2.2. Kiến thức tự chọn*** |  | ***21*** |  |  |  |
| 51 | Thương hiệu trong kinh doanh | Trademark | 3 | 30 | 15 | TRM 331 |
| 52 | Truyền thông trong KDQT | Communication in international trade | 3 | 30 | 15 | CIT 331 |
| 53 | Pháp luật KDQT | Laws on international trade | 3 | 45 |  | LIT 331 |
| 54 | Quan hệ khách hàng trong kinh doanh | Establish and maintenance relationship with customers | 3 | 45 |  | ERC 331 |
| 55 | e-Marketing  | e-Marketing | 3 | 20 | 25 |  EMA331 |
| 56 | Phần mềm quản lý XNK Vtranet | Import/export application | 3 | 20 | 25 |  IEA331 |
| 57 | Kiểm dịch thực vật  | Plant quarantine | 3 | 45 |  |  PQU331 |
| 58 | Kiểm dịch động vật  | Animal quarantine | 3 | 45 |  |  AQU331 |
| 59 | Bảo quản và chế biến nông lâm sản | Agricultural product preservation and processing | 3 | 45 |  |  APP331 |
| 60 | Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh | Business communications and negotiation | 3 | 20 | 25 |  BCN331 |
| 61 | Quản trị rủi ro và sự thay đổi[[2]](#footnote-2) | Risk and change management | 3 | 45 |  |  RCM331 |
| 62 | Kinh tế bảo hiểm | Insurance economics | 3 | 45 |  |  IEC331 |
| 63 | Kinh tế quốc tế | International economics | 3 | 45 |  |  INE331 |
| 64 | Quản trị chiến lược | Strategic management | 3 | 45 |  | SMA 331 |
| 65 | Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học | Research methodology | 3 | 20 | 25 | RME 331 |
|  | 1. **Kiến Thức Bổ Trợ**
 |  | **12** |  |  |  |
|  | ***III.1.Kiến thức bắt buộc*** |  | *6* |  |  |  |
| 66 | Thuế XNK | Import/export taxation | 3 | 45 |  |  IET331 |
| 67 | Luật thương mại quốc tế | International trade laws | 3 | 45 |  | ITL331 |
|  | ***III.2. Kiến thức tự chọn*** | *Elective Units* | ***6*** |  |  |  |
| 67 | Phân tích chuỗi giá trị | Value chain analysis | 3 | 45 |  |  VCA331 |
| 68 | Truy xuất nguồn gốc sản phẩm | Traceability | 3 | 20 | 25 |  TRA331 |
| 70 | Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp | Human resource management | 3 | 45 |  |  HRM331 |
| 71 | Quản trị tài chính trong doanh nghiệp | Financial resource management | 3 | 45 |  |  CRM331 |
| 72 | Quản trị quan hệ khách hàng | Customer relationship management | 3 | 45 |  | ABA331 |
| 73 | Phân tích hoạt động kinh doanh | Analytics for Business Activities | 3 | 45 |  |  ABA331 |
|  | 1. **RÈN NGHỀ HOẶC THỰC TẬP NN**
 |  | ***2*** |  |  |  |
|  | **IV.1. Rèn nghề** |  |  |  |  |  |
| 74 | Rèn nghề 1: Xây dựng chiến lược quảng bá, tiêu thụ nông sản | Skilled Practice 1: Strategic planning for Product advertisement and Sales |   | - | 30 | ***SPR511*** |
| 75 | Rèn nghề 2: Hạch toán, đánh giá hiệu quả kinh tế | Skilled Practice 2: Economic Eficiency Calculation |  | - | 30 | ***SPR512*** |
| 76 | Rèn nghề 3: Phân tích môi trường kinh doanh | Skilled Practice 3: Business Environment Analysis |   | - | 30 | ***SPR513*** |
| 77 | Rèn nghề 4: Lập dự án sản xuất kinh doanh | Skilled Practice 4: Agribusiness Planning |   | - | 30 | ***SPR514*** |
| 78 | Rèn nghề 5: Phân tích chuỗi giá trị nông sản | Skilled Practice 5: Value Chain Analysis |   | - | 30 | ***SPR515*** |
| 79 | Rèn nghề 6: Xây dựng đề án khởi nghiệp kinh doanh | Skilled Practice 6: Startup Proposal Preparation |   | - | 30 | ***SPR516*** |
|  | **IV.2. Thực tập nghề nghiệp (tính luỹ đủ 2 TC)** |  | 3 |  |  |  |
| 80 | Thực tập NN tại một cơ quan hải quan | Intership at a customs branch | 3 |  | 30 | ICB 511 |
| 81 | Thực tập NN tại một ngân hàng XNK | Intership at at import/export bank | 3 |  | 30 | IEB 512 |
| 82 | Thực tập NN tại một doanh nghiệp XNK | Intership at at import/export business | 3 |  | 30 | IIB 513 |
|  | 1. **THỰC TẬP TỐT NGHIỆP**
 |  | 10 |  |  |  |
|  | Hướng nghiên cứu (dành cho sinh viên tham gia các đề tài, dự án các cấp hoặc thực hiện nghiên cứu riêng của mình). | Graduation thesis (research-oriented) |  |  |  |  |
|  | Hướng ứng dụng (dành cho sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan hải quan ...) | Graduation thesis (practice-oriented) |  |  |  |  |
|  |  |  | **120** |  |  |  |

*3.1.3.2. Khung chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Xuất nhập khẩu nông lâm sản.*

**Bảng 3.3. Khung chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Xuất nhập khẩu nông lâm sản**

|  |
| --- |
| **Thời gian đào tạo: 4 năm** |
| **TT** | **Tên học phần** | **Tên tiếng Anh** | **Số TC** | **Số tiết LT** | **Số tiết TH** | **Mã HP** |
| **A. Kiến thức giáo dục đại cương**  | **GENERAL EDUCATION** | **42** |   |  |  |
| **I. Các học phần bắt buộc** | ***Core Units*** |  |   |  |  |
| ***a) Lý luận chính trị*** | *Political subjects* |   |  |  |  |
| 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 | Ho Chi Minh’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*** | *Foreign languages, Informatics, natural and social science* |   |   |  |  |
| 5 | Hóa học | Chemistry | ***4*** | 50 | 10 | CHE141 |
| 6 | Sinh học | Biology | ***3*** | 40 | 5 | 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 | Professional English for Students of Logistics 1[[3]](#footnote-3) | ***3*** | 45 | 0 | ENG131 |
| 11 | Tiếng Anh 2 | Professional English for Students of Logistics 2 | ***3*** | 45 | 0 | ENG132 |
| 12 | Tiếng Anh 3 | Professional English for Students of Logistics 3 | ***3*** | 45 | 0 | ENG133 |
| 13 | Tin học đại cương | General Informatics | ***3*** | 15 | 30 | GIN131 |
| 14 | Xác suất - Thống kê | Probability and Statistics | ***3*** | 45 | 0 | PST131  |
| **II. Các học phần tự chọn (tích lũy đủ 10 TC)** |   |  |  |  |
| 15 | Khoa học quản lý | Management Science | ***2*** | 30 | 0 | MEC121 |
| 16 | Vi sinh vật đại cương | General Microorganism | ***2*** | 24 | 6 | GMI121 |
| 17 | Sinh thái môi trường | Environmental Ecology | ***2*** | 30 | 0 | EEC121 |
| 18 | Địa lý kinh tế Việt Nam | Vietnam Economic Geography | ***2*** | 30 | 0 | VEG121 |
| 19 | Nhà nước và pháp luật | State Law | ***2*** | 30 | 0 | SLA121 |
| 20 | Ô nhiễm Môi trường  | Environmental Pollution | ***2*** | 30 | 0 | EPO121 |
| 21 | Sinh học phân tử | Molecular Biology | ***2*** | 30 | 0 | MBI121 |
| 22 | Phương pháp tiếp cận khoa học | Scientific Approach Methodology | ***2*** | 30 | 0 | SAM121 |
| 23 | An toàn lao động | Food Safety Hygiene | ***2*** | 30 | 0 | WSH121 |
| **III. Giáo dục thể chất\*** |  |   | ***30*** |  |
| 24 | Tay không, điền kinh | Athletics |   |   |   | PHE111+PHE112+PHE113 |
| 25 | Bóng chuyền | Volleyball |   |   |   |
| 26 | Cầu long | Badminton |   |   |   |
| 27 | Đá cầu | Shuttlecock kicking |   |   |   |
| 28 | Võ | Martial arts |   |   |   |
| 29 | Bóng rổ | Basketball |   |   |   |
| 30 | Bóng đá | Football |   |   |   |
| **IV. Giáo dục quốc phòng\*** | National Defense Education |
| **B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp** | **PROFESSIONAL KNOWLEDGE** |  |   |   |   |
| **I. Kiến thức cơ sở ngành (20 TC)**  | ***Basic Professional Knowledge*** |  |  |  |  |
| **a) Các học phần bắt buộc (14 tín chỉ)** | *Core Units* |  |   |  |  |
| 31 | Kinh tế vi mô | Microeconomics | ***3*** | 45 | 0 | MIE231 |
| 32 | Nguyên lý thống kê | Principles of statistics | ***2*** | 30 | 0 | PST231 |
| 33 | Tài chính - tiền tệ | Finance and monetary | ***3*** | 45 | 0 | FMO231 |
| 34 | Marketing | Marketing | ***3*** | 45 | 0 | MAR231 |
| 35 | Thương mại điện tử | E-commerce | ***3*** | 30 | 15 |  ECO231 |
| **b) Các học phần tự chọn (tích lũy tối thiểu 6 TC)** | *Elective Units* |  |   |  |  |
| 36-37 | Quản trị chuỗi cung ứng | Supply chain management | ***3*** | 45 | 0 |  SCM331 |
| Quản trị kênh phân phối | Distribution channel management | ***3*** | 45 | 0 |  DCM331 |
| Thương mại quốc tế | International trade | ***3*** | 45 | 0 |  ITR331 |
| Kế toán doanh nghiệp | Business accounting | ***3*** | 45 | 0 |  BAC331 |
| Ứng dụng Blockchain trong nông nghiệp | BlockChain applied in agriculture | ***3*** | 30 | 15 | BAA331 |
| Khởi sự kinh doanh | Start-up | ***3*** | 45 | 0 |  SUP 331 |
| Kinh tế lượng ứng dụng | Applied econometrics | ***3*** | 45 | 0 | AEC331 |
| Quản trị học | Administration Science | ***3*** | 45 | 0 | ASC231 |
| Kinh tế vĩ mô | Macroeconomics | ***3*** | 30 | 0 | MAE231 |
| Luật kinh doanh | Business laws | ***3*** | 45 | 0 | BLA231 |
| **II. Kiến thức ngành**  |  |   |   |   |
| **a) Các học phần bắt buộc (12 tín chỉ)** |  *Core Units* |  |   |   |   |
| 38 | Thanh toán quốc tế | International payment | ***3*** | 45 | 0 |  IPA 331 |
| 39 | Nghiệp vụ ngoại thương | International commerce | ***3*** | 40 | 5 |  ICO331 |
| 40 | Nghiệp vụ hải quan | Customs | ***3*** | 45 | 0 |  CUS331 |
| 41 | Logistics | Logistics | ***3*** | 45 | 0 |  LOG331 |
| **b) Các học phần tự chọn (tích lũy tối thiểu 21 TC)** |  *Elective Units* |  |  |   |   |
| 41-47 | e-Marketing | e-Marketing | ***3*** | 20 | 25 |  EMA331 |
| Phần mềm quản lý XNK Vtranet | Import/export application | ***3*** | 20 | 25 |  IEA331 |
| Kiểm dịch thực vật | Plant quarantine | ***3*** | 45 | 0 |  PQU331 |
| Kiểm dịch động vật | Animal quarantine | ***3*** | 45 | 0 |  AQU331 |
| Bảo quản và chế biến nông sản | Agricultural product preservation and processing | ***3*** | 45 | 0 |  APP331 |
| Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh | Business communications and negotiation | ***3*** | 20 | 25 |  BCN331 |
| Quản trị rủi ro và sự thay đổi | Risk and change management | ***3*** | 45 | 0 |  RCM331 |
| Marketing quốc tế | International marketing | ***3*** | 20 | 25 |  IMA331 |
| Kinh tế bảo hiểm | Insurance economics | ***3*** | 45 | 0 |  IEC331 |
| Kinh tế quốc tế |  International economics | ***3*** |   |  |  INE331 |
| **III. Kiến thức bổ trợ** |  **Supplemental Knowledge** |  |   |   |   |
| a) | **Các học phần bắt buộc (6 tín chỉ)** |  ***Core Units*** |  | 45 | 0 |   |
| 48 | Thuế XNK | Import/export taxation | ***3*** | 45 | 0 |  IET331 |
| 49 | Luật thương mại quốc tế | International trade laws | ***3*** |  |  | ITL331 |
| **50** | **Các học phần tự chọn** |  ***Elective Units*** |  | 15 | 30 |  |
| 51 | Phân tích chuỗi giá trị | Value chain analysis | ***3*** | 20 | 25 |  VCA331 |
| 52 | Truy xuất nguồn gốc sản phẩm | Traceability | ***3*** | 45 | 0 |  TRA331 |
| 53 | Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp | Human resource management | ***3*** | 45 | 0 |  HRM331 |
| 54 | Quản trị tài chính trong doanh nghiệp | Financial resource management | ***3*** | 45 | 0 |  FRM 331 |
| 55 | Quản trị quan hệ khách hàng | Customer relationship management | ***3*** | 45 | 0 | CRM331 |
| 56 | Phân tích hoạt động kinh doanh  | Analytics for Business Activities | ***3*** | 45 | 0 |  ABA331 |
| 57 | Thống kê doanh nghiệp | Business statistics | ***3*** |  |  |  BST331 |
| 58 | Trồng trọt chuyên khoa | Special Crop Production | ***3*** | 30 | 15 | SCP321 |
| 59 | Chăn nuôi chuyên khoa | Special Animal Science | ***3*** | 30 | 15 | SAS321 |
| **IV. Thực tập nghề nghiệp (3 tín chỉ)**  |   |  |  |  |  |
| 60 | Thực tập NN tại một cơ quan hải quan | Intership at a customs branch | ***3*** |   |   |   |
| 61 | Thực tập NN tại một ngân hàng XNK | Intership at at import/export bank | ***3*** |   |   |   |
|  62 | Thực tập NN tại một doanh nghiệp XNK | Intership at at import/export business | 3 |   |   |   |
| **V. Thực tập tốt nghiệp**  |  | **10** |   |   |   |
|   | Hướng nghiên cứu  | Graduation thesis (research-oriented) |  |   |   |   |
|   | Hướng ứng dụng  | Graduation thesis (practice-oriented) |  |   |   |   |
| **VI. Rèn nghề (tích lũy tối thiểu 5TC)** |  |  |  |  |  |
|  63 | Rèn nghề 1: Xây dựng chiến lược quảng bá, tiêu thụ nông sản | Skilled Practice 1: Strategic planning for Product advertisement and Sales |   | - | 30 | ***SPR511*** |
|  64 | Rèn nghề 2: Hạch toán, đánh giá hiệu quả kinh tế | Skilled Practice 2: Economic Eficiency Calculation |  | - | 30 | ***SPR512*** |
|  65 | Rèn nghề 3: Phân tích môi trường kinh doanh | Skilled Practice 3: Business Environment Analysis |   | - | 30 | ***SPR513*** |
|  66 | Rèn nghề 4: Lập dự án sản xuất kinh doanh | Skilled Practice 4: Agribusiness Planning |   | - | 30 | ***SPR514*** |
|  67 | Rèn nghề 5: Phân tích chuỗi giá trị nông sản | Skilled Practice 5: Value Chain Analysis |   | - | 30 | ***SPR515*** |
| 68 | Rèn nghề 6: Xây dựng đề án khởi nghiệp kinh doanh | Skilled Practice 6: Startup Proposal Preparation |   | - | 30 | ***SPR516*** |
| **Tổng cộng** | **Total** | **120** |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Ghi chú:*  |  |  |  |  |  |
| *Các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Rèn nghề không tính vào số tín chỉ của chương trình đào tạo* |  |
| *1 tín chỉ (1TC) bằng 15 tiết lý thuyết; 30 tiết thực hành; 60 tiết thực tập nghề nghiệp (tương đương 1 tuần), rèn nghề ngoài thực địa.* |

1. Kinh doanh quốc tế [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yulia Stukalina, 2014, Transport and Telecommunication Institute [↑](#footnote-ref-3)