|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH QUẢNG BÌNH  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên học phần** | **Số TC** |
| *Giáo dục quốc phòng – an ninh ( giảng dạy tập trung theo đợt) 165 giờ* | | | |
| **Học kỳ I** | |  |
| 1 | Triết học Mác-Lênin | 3 |
| 2 | Tin học | 2 |
| 3 | Pháp luật đại cương | 2 |
| 4 | Kinh tế học đại cương | 2 |
| 5 | Kinh tế vi mô | 3 |
| 6 | Toán cao cấp C | 3 |
| 7 | Xác suất thống kê | 3 |
| 8 | Tiếng Anh 1 | 2 |
| 9 | Giáo dục thể chất 1 |  |
| **Tổng** | | **20** |
| **Học kỳ II** | |  |
| 1 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 |
| 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
| 3 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
| 4 | Kinh tế phát triển | 3 |
| 5 | Quản trị học | 3 |
| 6 | Nguyên lý kế toán | 3 |
| 7 | Marketing căn bản | 3 |
| 8 | Tiếng Anh 2 | 2 |
| 9 | Giáo dục thể chất 2 |  |
| **Tổng** | | **21** |
| **Học kỳ III** | |  |
| 1 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
| 3 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh | 3 |
| 4 | Thống kê kinh doanh | 3 |
| 5 | Tài chính – Tín dụng | 3 |
| 6 | Tự chọn 1 | 6/12 |
| Luật kinh doanh | 3 |
| Kinh tế quốc tế | 3 |
| Thị trường tài chính | 3 |
| Phân tích báo cáo tài chính | 3 |
| 7 | Tiếng Anh 3 | 3 |
| 8 | Giáo dục thể chất 3 |  |
| **Tổng** | | **20** |
| **Học kỳ IV** | |  |
| 1 | Lịch sử Đảng Cộng sản  Việt Nam | 2 |
| 2 | Thương mại điện tử | 3 |
| 3 | Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư | 3 |
| 4 | Thuế | 2 |
| 5 | Quản trị sản xuất | 3 |
| 6 | Kinh tế lượng | 3 |
| 7 | Giáo dục thể chất 4 |  |
| **Tổng** | | **16** |
| **Học kỳ V** | |  |
| 1 | Quản trị tài chính | 3 |
| 2 | Tự chọn 2 | 3/9 |
| Quản lý nhà nước về kinh tế | 3 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 3 |
| Tín dụng và thanh toán quốc tế | 3 |
| 3 | Quản trị chất lượng | 3 |
| 4 | Quản trị bán hàng | 3 |
| 5 | Tâm lý học quản trị kinh doanh | 3 |
| 6 | Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp | 3 |
| **Tổng** | | **18** |
| **Học kỳ VI** | |  |
| 1 | Quản trị nhân lực | 3 |
| 2 | Quản trị Marketing | 3 |
| 3 | Quản trị văn phòng | 3 |
| 4 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 |
| 5 | Thực tập tổng hợp | 4 |
| **Tổng** | | **16** |
| **Học kỳ VII** | |  |
| 1 | Quản trị chiến lược | 3 |
| 2 | Tự chọn 3 | 6/9 |
| Quản trị rủi ro | 3 |
| Quản trị thương hiệu | 3 |
| Đạo đức kinh doanh | 3 |
| 3 | Tự chọn 4 | 6/12 |
| Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| Thị trường chứng khoán | 3 |
| Tài chính tiền tệ | 3 |
| Chiến lược giá | 3 |
| **Tổng** | | **15** |
| **Học kỳ VIII** | |  |
| Thực tập tốt nghiệp | | **6** |
| **KLTN hoặc các học phần thay thế KLTN** | | **7** |
| 1 | *Chuyên đề quản trị kinh doanh* | *3* |
| 2 | *Quản trị doanh nghiệp* | *4* |
| **Tổng** | | **13** |