|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  **TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

### CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 202/Q*Đ*-CĐHH I ngày 25 tháng 3 năm 2013*

*của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)*

|  |  |
| --- | --- |
| Tên chương trình | **: Kế toán doanh nghiệp** |
| Trình độ đào tạo | **: Cao đẳng** |
| Ngành đào tạo | :**Kế toán doanh nghiệp** Mã ngành: **51340301** |
| Loại hình đào tạo | : **Chính quy** |

**1. Mục tiêu đào tạo**

**1.1. Mục tiêu chung**

Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; được trang bị kiến thức cơ bản, có kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết các vấn đề chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các thành phần kinh tế.

**1.2. Mục tiêu cụ thể**

*1.2.1.Về phẩm chất đạo đức:*

- Người học có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định; thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ người công dân, có lương tâm nghề nghiệp;

-Yêu nghề nghiệp, có tính độc lập, quyết đoán, sáng tạo trong mọi tình huống;

- Có tác phong lao động công nghiệp, có kỹ thuật, có kỷ luật và trách nhiệm;

- Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của công việc;

- Luôn nêu cao ý thức an toàn vì cộng đồng;

  - Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

  - Có tinh thần học hỏi để nâng cao nghiệp vụ.

*1.2.2.Về kiến thức:*

*-* Trang bị kiến thức cơ bản bao gồm: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, toán kinh tế, soạn thảo văn bản, nguyên lý kế toán, nguyên lý thống kê, lý thuyết tài chính, quản trị học;

kinh doanh để làm tiền đề cho việc học các môn chuyên ngành;

- Trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật trực tiếp điều chỉnh hoạt động chuyên môn nghiệp vụ kế toán;

- Trang bị kiến thức chuyên ngành về kế toán : Kế toán quản trị; kế toán tài chính; kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán ngân hàng; tổ chức công tác kế toán; phân tích hoạt động kinh doanh và thuế;

- Trang bị kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán và nắm vững các chính sách, chế độ, cơ chế, quy chế, quy trình của nghiệp vụ chuyên ngành kế toán.

*1.2.3. Về kỹ năng:*

- Tổ chức, thiết lập, vận dụng, triển khai và thực hiện chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác;

- Thành thạo việc thu thập, xử lý, kiểm tra và ghi chép chứng từ, sổ kế toán;

- Thành thạo việc luân chuyển chứng từ kế toán;

- Thành thạo việc tính giá các loại tài sản trong doanh nghiệp;

- Lập, đọc và phân tích báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính;

- Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế hàng năm;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán thông dụng trong công việc như: Kế toán máy MISA.

- Soạn thảo văn bản, hợp đồng, đàm phán ứng xử giao tiếp trong công việc;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc.

*1.2.4.Đáp ứng cơ hội nghề nghiệp:*

Cử nhân cao đẳng kế toán đảm nhiệm công việc:

Kế toán viên, cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh - dịch vụ hoặc các cơ quan hành chính sự nghiệp.

**2. Thời gian đào tạo:** 03 năm.

**3. Đối tượng tuyển sinh:** Theo Quy chế Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo**.**

**4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 TC** (Không tính các học phần GDTC, QPAN)

*- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 27 TC.*

*- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 73 TC.*

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

Tuân theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, Thông tư 57/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 129/QĐ-CĐHH I ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

**6. Thang điểm:** Sử dụng thang điểm số **(thang điểm 10)** để đánh giá điểm quá trình và kết thúc học phần sau đó chuyển thang điểm chữ: **A, B, C, C-, D, D-, F** để đánh giá điểm tích lũy.

**7. Nội dung chương trình**

**7.1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 TC (*Không tính các học phần GDTC, QPAN*)**

*a. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 27 TC.*

*+ Bắt buộc: 22 TC.*

*+ Tự chọn: 5 TC.*

*b. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 73 TC.*

- Kiến thức cơ sở ngành: 30TC.

*+ Bắt buộc: 22 TC.*

*+ Tự chọn: 8 TC.*

- Kiến thức chuyên ngành (trừ tốt nghiệp): 39TC.

*+ Bắt buộc: 29 TC.*

*+ Tự chọn: 10 TC.*

- Kiến thức tốt nghiệp: 4 TC.

+ Thi TN/Tiểu án TN: 4 TC.

*+* Hoặc các học phần thay thế Thi TN/Tiểu án TN: 4 TC.

**7.2. Khung chương trình đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | | | **Mã HP** | | **Tên học phần** | **Số**  **TC** | **Giờ tín chỉ** | | | **Tự học** | **Học kỳ** | **HP học trước** |
| **LT** | **BTL /XM** | **TH/**  **TN** |
| **I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG** | | | | | | **27** | **300** | **60** | **45** | **810** |  |  |
| **I.1. *Giáo dục thể chất (không tích lũy)*** | | | | | | **1** |  |  | **15** | **30** |  |  |
| *Tự chọn* | | | | |  | **1/4** |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 1 | 16103 | | | | Kỹ thuật bơi lội | 1 |  |  | 15 | 30 | **1** |  |
| 2 | 16106 | | | | Kỹ thuật bóng đá | 1 |  |  | 15 | 30 |  |
| 3 | 16105 | | | | Kỹ thuật cầu long | 1 |  |  | 15 | 30 |  |
| 4 | 16107 | | | | Kỹ thuật bóng rổ | 1 |  |  | 15 | 30 |  |
| **I.2. *Giáo dục quốc phòng (không tích lũy)*** | | | | | | **8** | **105** |  | **15** | **240** | 2 |  |
| 5 | 16401 | | | | Đường lối quân sự của Đảng | 3 | 45 |  |  | 90 |  |  |
| 6 | 16402 | | | | Công tác quốc phòng – an ninh | 2 | 30 |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 16403 | | | | Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng AK | 3 | 30 |  | 15 | 90 |  |  |
| **I.3. *Lý luận chính trị*** | | | | | | **10** | **100** | **50** |  | **300** |  |  |
| 8 | 16201 | | | | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I | 2 | 20 | 60 |  | 60 | 1 |  |
| 9 | 16202 | | | | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II | 3 | 30 | 90 |  | 90 | 2 |  |
| 10 | 16203 | | | | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam | 3 | 30 | 90 |  | 90 | 4 | 16202 |
| 11 | 16204 | | | | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 20 | 60 |  | 60 | 3 | 16203 |
| **I.4. *Tin học*** | | | | | | **3** | 30 |  | 15 | 90 |  |  |
| 12 | 17101 | | | | Tin học văn phòng | 3 | 30 |  | 15 | 90 | 1 |  |
| **I.5. *Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội- Ngoại ngữ*** | | | | | | **14** | 170 | 10 | 30 | 420 |  |  |
| *Bắt buộc* | | | | |  | **9** | 110 | 10 | 15 | 270 |  |  |
| 13 | 16301 | | | | Toán cao cấp | 4 | 60 | 120 |  | 120 | 1 |  |
| 14 | 16205 | | | | Pháp luật đại cương | 2 | 20 | 60 |  | 60 | 1 |  |
| 15 | 18102 | | | | Anh văn cơ sở ngành 2 | 3 | 30 | 90 | 15 | 90 | 2 |  |
| *Tự chọn* | | | | |  | **5/10** | **60** | **0** | **15** | **150** |  |  |
| 16 | 14301 | | | | Môi trường và bảo vệ môi trường | 2 | 30 |  |  | 60 | 1 |  |
| 17 | 16302 | | | | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 20 | 10 |  | 60 | 4 |  |
| 18 | 18101 | | | | Anh văn cơ sở ngành 1 | 3 | 30 |  | 15 | 90 | 1 |  |
| 19 | 16303 | | | | Toán chuyên đề | 3 | 30 |  |  | 90 | 1 |  |
| **II. KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***II.1.* *Kiến thức cơ sở ngành*** | | | | | | **30** | 420 |  | 160 | 900 |  |  |
| *II.1.1.* *Cơ sở nhóm ngành* | | | | | | **9** | 135 |  |  | 270 |  |  |
| *Bắt buộc* | | | |  | | **5** | 75 |  |  | 150 |  |  |
| 20 | | 15201 | | Kinh tế vi mô | | 3 | 45 |  |  | 90 | 2 |  |
| 21 | | 15202 | | Quản trị học đại cương | | 2 | 30 |  |  | 60 | 2 |  |
| *Tự chọn* | | | |  | | **4/8** |  |  |  |  | 120 |  |
| 22 | | 15203 | | Nghiệp vụ hành chính văn phòng | | 2 | 30 |  |  | 60 | 2 |  |
| 23 | | 15204 | | Lịch sử các học thuyết kinh tế | | 2 | 30 |  |  | 60 | 2 |  |
| 24 | | 15205 | | Kinh tế vĩ mô | | 2 | 30 |  |  | 60 | 3 | 15201 |
| 25 | | 15206 | | Tài chính tiền tệ | | 2 | 30 |  |  | 60 | 4 |  |
| *II.1.2.* *Cơ sở ngành* | | | | | | **7** | 105 |  |  | 210 |  |  |
| *Bắt buộc* | | | |  | | 75 | 75 |  |  | 150 |  |  |
| 26 | | 15207 | | Pháp luật kinh tế | | 2 | 30 |  |  | 60 | 3 | 16205 |
| 27 | | 15208 | | Nguyên lý thống kê - Thống kê doanh nghiệp | | 3 | 45 |  |  | 90 | 3 |  |
| *Tự chọn* | | | |  | | **2/4** | 30 |  |  | 60 |  |  |
| 28 | | 15209 | | Thị trường chứng khoán | | 2 | 30 |  |  | 60 | 3 |  |
| 29 | | 15210 | | Tổ chức lao động và tiền lương | | 2 | 30 |  |  | 60 | 2 |  |
| *II.1.3* *Cơ sở chuyên ngành* | | | | | | **12** | 180 |  |  | 360 |  |  |
| *Bắt buộc* | | | |  | | **10** | 150 |  |  | 300 |  |  |
| 30 | | 15211 | | Nguyên lý kế toán | | 3 | 45 |  |  | 90 | 2 |  |
| 31 | | 15212 | | Bảo hiểm | | 3 | 45 |  |  | 90 |  |  |
| 32 | | 15213 | | Nghiệp vụ ngân hàng | | 2 | 30 |  |  | 60 | 4 |  |
| 33 | | 15214 | | Kinh tế đầu tư | | 2 | 30 |  |  | 60 | 3 |  |
| *Tự chọn* | | | |  | | **2/4** | 30 |  |  | 60 |  |  |
| 34 | | 15215 | | Toán tài chính | | 2 | 30 |  |  | 60 | 2 |  |
| 35 | | 15216 | | Marketting căn bản | | 2 | 30 |  |  | 60 | 1 |  |
| *II.1.4 Thực tập cơ sở ngành* | | | | | | **2** |  |  | 160 | 60 |  |  |
| 36 | | 15217 | | Thực tập cơ sở ngành | | 2 |  |  | 160 | 60 | 4 |  |
| ***II.2.* *Kiến thức chuyên ngành*** | | | | | | **39** | 420 | 60 | 495 | 1050 |  |  |
| *II.2.1. Chuyên ngành* | | | | | | **33** | 420 | 60 | 15 | 990 |  |  |
| *Bắt buộc* | | | | |  | **29** | 360 | 60 | 15 | 870 |  |  |
| 37 | 15218 | | | | Kế toán doanh nghiệp 1 | 3 | 45 |  |  | 90 | 3 | 15211 |
| 38 | 15219 | | | | Kế toán doanh nghiệp 2 | 2 | 30 |  |  | 60 | 4 | 15219 |
| 39 | 15220 | | | | Kế toán doanh nghiệp 3 | 2 | 15 | 15 |  | 60 | 5 | 15220 |
| 40 | 15221 | | | | Kế toán quản trị 1 | 2 | 30 |  |  | 60 | 4 |  |
| 41 | 15222 | | | | Kế toán quản trị 2 | 2 | 15 | 15 |  | 60 | 5 | 15221 |
| 42 | 15223 | | | | Kiểm toán | 2 | 30 |  |  | 60 | 5 |  |
| 43 | 15224 | | | | Kế toán máy | 3 | 30 | 15 |  | 90 | 5 | 17101 |
| 44 | 15225 | | | | Tài chính doanh nghiệp 1 | 2 | 30 |  |  | 60 | 4 |  |
| 45 | 15226 | | | | Tài chính doanh nghiệp 2 | 1 |  | 15 |  | 30 | 5 | 15225 |
| 46 | 15227 | | | | Phân tích họat động kinh tế 1 | 2 | 30 |  |  | 60 | 4 |  |
| 47 | 15228 | | | | Phân tích hoạt động kinh tế 2 | 1 | 15 |  |  | 30 | 5 | 15227 |
| 48 | 18103 | | | | Anh văn chuyên ngành | 3 | 30 |  | 15 | 90 | 4 | 18102 |
| 49 | 15229 | | | | Kế toán ngân hàng | 2 | 30 |  |  | 60 | 5 |  |
| 50 | 15230 | | | | Kế toán hành chính sự nghiệp | 2 | 30 |  |  | 60 | 5 |  |
| *Tự chọn* | | | | |  | **4/10** | 60 |  |  | 120 |  |  |
| 51 | 15231 | | | | Thuế Nhà nước | 2 | 30 |  |  | 60 | 4 |  |
| 52 | 15232 | | | | Kế toán trên Excel | 2 | 20 |  |  | 60 | 5 |  |
| 53 | 15233 | | | | Kế toán ngân sách Nhà nước | 2 | 30 |  |  | 60 | 4 |  |
| 54 | 15234 | | | | Thanh toán quốc tế | 2 | 30 |  |  | 60 | 4 |  |
| 55 | 15235 | | | | Kiểm toán báo cáo tài chính | 2 | 30 |  |  | 60 | 5 |  |
| *II.2.2. Thực tập chuyên ngành* | | | | | | **2** |  |  | 160 | 60 |  |  |
| 56 | 15236 | | | | Thực tập chuyên ngành | 2 |  |  | 160 | 60 | 5 | 15217 |
| *II.2.3. Thực tập tốt nghiệp* | | | | | | **4** |  |  | 320 | 120 |  |  |
| 57 | 15237 | | | | Thực tập tốt nghiệp | 4 |  |  | 320 | 120 | 6 |  |
| *II.2.4. Tốt nghiệp (không tích lũy)* | | | | | | **4/8** |  |  |  |  | 6 |  |
| 58 | 15238 | | | | Thi TN/Tiểu án TN | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 15239 | | | | Các học phần thay thế (chọn trong số các học phần thuộc khối kiến thức tự chọn chuyên ngành) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** | | | | | | **100** | **1.140** | **120** | **1.020** | **3.000** |  |  |

**8. Kế hoạch giảng dạy** (dự kiến)

**8.1. Hoc kỳ I:** Học 15 tuần + dự phòng 01 tuần +ôn thi, thi học kỳ 03 tuần (19 tuần)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên học phần** | **TC HT** | **Giờ lên lớp** | | | **Tự học** | **Bắt**  **Buộc** | **Tự chọn** | **Loại HP** |
| **LT** | **XM/ BTL** | **TH/**  **TN** |
|  |  | **Bắt buộc** | **11** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16201 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I | 2 | 20 | 20 |  | 60 | X |  |  |
| 2 | 17101 | Tin học văn phòng | 3 | 30 |  | 30 | 90 | X |  |  |
| 3 | 16301 | Toán cao cấp | 4 | 60 |  |  | 120 | X |  |  |
| 4 | 16205 | Pháp luật đại cương | 2 | 20 | 20 |  | 60 | X |  |  |
| 5 | 16101 | Giáo dục thể chất | 2 |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | **Tự chọn** | **5/10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14301 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 2 | 30 |  |  | 60 |  | X |  |
| 2 | 18101 | Anh văn cơ sở ngành 1 | 3 | 30 |  | 30 | 90 |  | X |  |
| 3 | 16303 | Toán chuyên đề | 3 | 30 |  |  | 90 |  | X |  |
| 4 | 15216 | Marketting căn bản | 2 | 30 |  |  | 60 |  | X |  |
|  |  | **Tổng** | **16** | **190** | **40** | **60** | **480** |  |  |  |

**8.2. Hoc kỳ II:** Học 15 tuần + GDQP 03 tuần + dự phòng 01 tuần + ôn thi, thi học kỳ 03 tuần (22 tuần).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên học phần** | **TC HT** | **Giờ lên lớp** | | | **Tự học** | **Bắt**  **buộc** | **Tự chọn** | **Loại HP** |
| **LT** | **XM/ BTL** | **TH/**  **TN** |
|  |  | **Bắt buộc** | **14** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16202 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II | 3 | 30 | 30 |  | 90 | X |  |  |
| 2 | 18102 | Anh văn cơ sở ngành 2 | 3 | 30 |  | 30 | 90 | X |  |  |
| 3 | 15201 | Kinh tế vi mô | 3 | 45 |  |  | 90 | X |  |  |
| 4 | 15202 | Quản trị học đại cương | 2 | 30 |  |  | 60 | X |  |  |
| 5 | 16102 | Giáo dục thể chất | 1 |  |  |  |  | X |  |  |
| 6 | 16202 | Giáo dục quốc phòng | 8 |  |  |  |  | X |  |  |
| 7 | 15208 | Nguyên lý thống kê | 3 | 45 |  |  | 90 | X |  |  |
|  |  | **Tự chọn** | **4/8** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15203 | Nghiệp vụ hành chính văn phòng | 2 | 30 |  |  | 60 |  | X |  |
| 2 | 15204 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | 2 | 30 |  |  | 60 |  | X |  |
| 3 | 15210 | Tổ chức lao động và tiền lương | 2 | 30 |  |  | 60 |  | X |  |
| 4 | 15215 | Toán tài chính | 2 | 30 |  |  | 60 |  | X |  |
|  |  | **TỔNG** | **18** | **240** | **30** | **30** | **540** |  |  |  |

**8.3. Học kỳ III:** Học 15 tuần + dự phòng 01 tuần + ôn thi, thi học kỳ 03 tuần (19 tuần)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên học phần** | **TC HT** | **Giờ lên lớp** | | | **Tự học** | **Bắt**  **buộc** | **Tự chọn** | **Loại HP** |
| **LT** | **XM/ BTL** | **TH/**  **TN** |
|  |  | **Bắt buộc** | **15** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16204 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 20 | 20 |  | 60 | X |  |  |
| 2 | 15207 | Pháp luật kinh tế | 2 | 30 |  |  | 60 | X |  |  |
| 3 | 15208 | Nguyên lý thống kê - Thống kê doanh nghiệp | 3 | 45 |  |  | 90 | X |  |  |
| 4 | 15212 | Bảo hiểm | 3 | 45 |  |  | 90 | X |  |  |
| 5 | 16103 | Giáo dục thể chất | 1 |  |  |  |  | X |  |  |
| 6 | 15218 | Kế toán doanh nghiệp 1 | 3 | 45 |  |  | 90 | X |  |  |
| 7 | 15214 | Kinh tế đầu tư | 2 | 30 |  |  | 60 | X |  |  |
|  |  | **Tự chọn** | **4/8** |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 1 | 15205 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 30 |  |  | 60 |  | X |  |
| 2 | 15209 | Thị trường chứng khoán | 2 | 30 |  |  | 60 |  | X |  |
| 3 | 15206 | Tài chính tiền tệ | 2 | 30 |  |  | 60 |  | X |  |
| 4 | 15230 | Thanh toán quốc tế | 2 | 30 |  |  | 60 |  | X |  |
|  |  | **TỔNG** | **19** | **275** | **20** | **0** | **570** |  |  |  |

**8.4. Học kỳ IV:** Học 14 tuần + thực tập cơ sở ngành 04 tuần + dự phòng 01 tuần + ôn thi, thi học kỳ 03 tuần (22 tuần)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên học phần** | **TC HT** | **Giờ lên lớp** | | | **Tự học** | **Bắt**  **buộc** | **Tự chọn** | **Loại HP** |
| **LT** | **XM/ BTL** | **TH/**  **TN** |
|  |  | **Bắt buộc** | **18** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16401 | Đường lối quân sự của Đảng | 3 | 30 | 30 |  | 90 | X |  |  |
| 2 | 15213 | Nghiệp vụ ngân hàng | 2 | 30 |  |  | 60 | X |  |  |
| 3 | 15219 | Kế toán doanh nghiệp 2 | 2 | 30 |  |  | 60 | X |  |  |
| 4 | 15226 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 2 | 30 |  |  | 60 | X |  |  |
| 5 | 18103 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 30 |  | 30 | 90 | X |  |  |
| 6 | 15227 | Phân tích hoạt động kinh tế 1 | 2 | 30 |  |  | 60 | X |  |  |
| 7 | 15221 | Kế toán quản trị 1 | 2 | 30 |  |  | 60 | X |  |  |
| 8 | 15217 | Thực tập cơ sở ngành | 2 |  |  | 160 | 60 | X |  |  |
|  |  | **Tự chọn** | **2/6** | 20 | 20 | 0 | 60 |  |  |  |
| 1 | 16302 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 20 | 20 |  | 60 |  | X |  |
| 2 | 15231 | Thuế vụ | 2 | 30 |  |  | 60 |  | X |  |
| 3 | 15229 | Kế toán ngân sách Nhà nước | 2 | 30 |  |  | 60 |  | X |  |
|  |  | **TỔNG** | **20** | **230** | **50** | **190** | **600** |  |  |  |

**8.5. Học kỳ V:** Học 14 tuần + thực hành 04 tuần + dự phòng 01 tuần + ôn thi, thi học kỳ 03 tuần (20 tuần)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên học phần** | **TC HT** | **Giờ lên lớp** | | | **Tự học** | **Bắt**  **buộc** | **Tự chọn** | **Loại HP** |
| **LT** | **XM/ BTL** | **TH/**  **TN** |
|  |  | **Bắt buộc** | **17** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15226 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 2 | 30 |  |  | 60 | X |  |  |
| 2 | 15220 | Kế toán doanh nghiệp 3 | 2 | 15 | 30 |  | 60 | X |  |  |
| 3 | 15222 | Kế toán quản trị 2 | 2 | 15 | 30 |  | 60 | X |  |  |
| 4 | 15229 | Kế toán ngân hàng | 2 | 30 |  |  | 60 | X |  |  |
| 5 | 15223 | Kiểm toán | 2 | 30 |  |  | 60 | X |  |  |
| 6 | 15224 | Kế toán máy | 3 | 30 |  | 30 | 90 | X |  |  |
| 7 | 15228 | Phân tích họat động kinh tế 2 | 1 |  | 30 |  | 30 | X |  |  |
| 8 | 15226 | Tài chính doanh nghiệp 2 | 1 |  | 30 |  | 30 | X |  |  |
| 9 | 15232 | Thực tập chuyên ngành | 2 |  |  | 160 | 60 | X |  |  |
|  |  | **Tự chọn** | **2/4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15228 | Kế toán trên Excel | 2 | 20 |  | 20 | 60 |  | X |  |
| 2 | 15231 | Kiểm toán báo cáo tài chính | 2 | 30 |  |  | 60 |  | X |  |
|  |  | **TỔNG** | **19** | **170** | **120** | **210** | **570** |  |  |  |

**8.6. Học kỳ VI :** Thực tập tốt nghiệp TN 08 tuần + sát hạch TT 01 tuần + dự phòng 01 tuần (10 tuần)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên học phần** | **TC HT** | **Giờ lên lớp** | | | **Tự học** | **Bắt**  **Buộc** | **Tự chọn** | **Loại HP** |
| **LT** | **XM/ BTL** | **TH/**  **TN** |
| **I.** | **Thực tập tốt nghiệp** | | **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15233 | Thực tập tốt nghiệp | 4 |  |  | 320 |  | X |  |  |
| II | Tốt nghiệp (không tích lũy) | | **4/8** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15234 | Thi TN/Tiểu án TN | 4 |  |  |  |  |  | X |  |
| 2 | 15235 | Các học phần thay thế bổ sung | 4 |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | TỔNG | **8** |  |  |  |  |  |  |  |

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

- Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ có ít nhất 15 tuần thực học và 03 tuần thi. Ngoài hai học kỳ chính, Nhà trường tổ chức thêm một học kỳ phụ để sinh viên có điều kiện học lại; học bù hoặc học vượt. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 05 tuần thực học và 01 tuần thi. Học kỳ phụ được bố trí vào dịp hè

- Khối lượng học tập tối thiểu mà sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ được quy định như sau:

+ 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa, đối với sinh viên được xếp hạng học lực bình thường;

+ 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa, đối với sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu;

+ Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với sinh viên học kỳ phụ.

- Thực hiện giờ học:

+ Mỗi ngày bố trí không quá 10 tiết học lý thuyết;

+ Thời gian học thực hành được thực hiện một ngày không quá 8 giờ, một tuần không quá 40 giờ;

+ Học thực hành theo ca, mỗi ca 15 sinh viên/01 giáo viên;

+ Thời gian thực tập tại các doanh nghiệp 40 giờ/ 01 tuần.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **HIỆU TRƯỞNG**  **Phan Văn Tại** |