|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**  **KHOA CƠ KHÍ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

**1. Thông tin về học phần**

|  |  |
| --- | --- |
| Tên học phần (Tiếng Việt) | Tác phong làm việc chuyên nghiệp |
| Tên học phần (Tiếng Anh) | Professionalism in Workplace |
| Mã học phần | ME6060 |
| Số tín chỉ: TS(LT;ThH;BTL) | 2(2;0;0) |
| Bộ môn - Khoa phụ trách | Công nghệ chế tạo máy – Cơ khí |
| Thuộc chương trình đào tạo (Mã CTĐT) | 75102011, 75102032, 75103023, 75103014, 75103035, 75104016, 75104067, 75102058, 75402049, 754020310, 752011811, 751900312, 721040413 |
| Các học phần trước |  |
| Các học phần tiên quyết | Không |
| Các học phần song hành | Không |
| Ngày ban hành |  |
| Lần ban hành | 1 |

1 Ngành CNKT Cơ khí

2 Ngành CNKT Cơ điện tử

3 Ngành CNKT Điện tử – viễn thông

4 Ngành CNKT Điện - điện tử

5 Ngành CNKT Điều khiển và tự động hóa

6 Ngành CNKT Hóa học.

7 Ngành CNKT Môi trường.

8 Ngành CNKT Ô tô

9 Ngành CN dệt, may

10 Ngành CN Vật liệu dệt, may

11 Ngành CNKT Hệ thống công nghiệp

12 Ngành CNKT Khuôn mẫu

13 Ngành Thiết kế thời trang

**2. Giảng viên phụ trách học phần**

Họ và tên: Nguyễn Văn Cảnh

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: ThS

Điện thoại: 0913196333. Email: nguyenvancanh@haui.edu.vn

**3. Mô tả tóm tắt học phần**

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tác phong làm việc chuyên nghiệp, pháp luật nghề nghiệp và nội quy của cơ quan, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Thông qua học phần sinh viên có khả năng lập và thực hiện kế hoạch học tập làm việc theo nhóm, có kỹ năng giải quyết các vấn đề xung đột, kỹ năng quản lý thời gian và lập báo cáo kết quả thực hiện công việc theo kế hoạch; Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của tư duy tích cực và học tập suốt đời.

**4. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mã CĐR của HP** | **Nội dung CDR của HP** | **Mã Tiêu chí đánh giá/CĐR cấp độ 3 của CTĐT tương ứng** | **Mức độ**  **(I/T/U)** |
| L1 | Trình bày được các khái niệm, thuộc tính của sự chuyên nghiệp và ảnh hưởng của tác phong làm việc chuyên nghiệp tới sự phát triển của bản thân. | 2.5.11; 2.5.12  2.5.113 ; 2.5.112 | TU |
| L2 | Nhận biết tình huống và hành xử chuyên nghiệp trong công việc. | 2.5.21; 2.5.22  2.5.23; 2.5.24  2.5.25; 2.5.27  2.5.28 | T |
| L3 | Trình bày được khái niệm về tư duy tích cực, học tập suốt đời. Phân tích được vai trò, ý nghĩa của tư duy tích cực, học tập suốt đời tới sự phát triển của bản thân và xã hội. | 2.5.31; 2.5.32  2.5.33 | T |
| L4 | Vận dụng được các quy định về trích dẫn, tránh vi phạm đạo văn khi trình bày báo cáo khoa học. | 2.5.61 | T |
| L5 | Giải thích được mục tiêu, vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư, cử nhân kỹ thuật đối với xã hội. | 4.1.11; 4.1.12  4.1.13; 4.1.110 | TU |
| L6 | Vận dụng được các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ trong phân tích tình huống. | 4.1.31  4.1.33 | TU |
| L7 | Trình bày được các khái niệm cơ bản về pháp luật nghề nghiệp, và nội quy của cơ quan, tổ chức. | 4.1.61 | T |

**5. Quy định dạy - học và đánh giá**

***5.1. Quy định dạy-học (số giờ trên lớp/bài)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bài** | **Tên bài học** | **Thời lượng dạy- học**  **(giờ)** | | **Thời lượng SV tự học và chuẩn bị bài (giờ)** | **Hình thức dạy - học** | **Mã CĐR của HP** |
| **Trực tiếp** | **Trực tuyến** |
| 1 | Khái quát chung về tác phong làm việc chuyên nghiệp. | 2 | 2 | 4 | LT | L1 |
| 2 | Pháp luật nghề nghiệp | 2 | 2 | 10 | LT | L7 |
| 3 | Sở hữu trí tuệ | 2 | 2 | 10 | LT | L6 |
| 4 | Đạo đức nghề nghiệp | 2 | 2 | 8 | LT | L5 |
| 5 | Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp | 2 | 4 | 12 | LT | L2 |
| 6 | Trình bày báo cáo khoa học | 2 | 2 | 8 | LT | L4 |
| 7 | Học tập suốt đời | 2 | 2 | 8 | LT | L3 |
|  | Lý thuyết | 14 | 16 |  |  | |
| Tổng cộng | | 30 | | 60 |

***5.2 Quy định đánh giá học phần***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ tự** | **Đánh giá** | **Trọng số để tính điểm HP (%)** | **CĐR được đánh giá** | **Hình thức đánh giá** | **Điểm tối đa của CĐR trong lần đánh giá** | **Trọng số để đánh giá theo CĐR (%)** |
| 1 | Thường xuyên 1 | 20 | L4 | Tự luận | 5 | 100 |
| L7 | 5 | 100 |
| 2 | Thường xuyên 2 | 20 | L1 | Tự luận | 5 | 100 |
| L3 | 5 | 100 |
| 3 | Kết thúc học phần | 60 | L5 | Tự luận | 4 | 100 |
| L6 | Tự luận | 4 | 100 |
| L2 | Tự luận | 2 | 100 |

**6. Điều kiện thực hiện học phần**

- Đối với SV: để tham gia bài đánh giá cuối kỳ, SV phải có mặt trên lớp lớn hơn hoặc bằng 80% thời gian lên lớp trực tiếp;

**7. Tài liệu học tập**

***- Sách, giáo trình chính:***

Đề cương bài giảng TPLVCN (Bộ môn biên soạn)

***- Sách, tài liệu tham khảo:***

1. Tony Buzan, *lập sơ đồ tư duy*, NXB Lao động, 2016 (dịch giả: Nguyễn Thế Anh)
2. Brian Tracy, *Thuật quản lý thời gian*, NXB Thế giới, 2017 (dịch giả: Trần Quốc Huy)
3. Naponeon Hill, Tư duy tích cực tạo thành công, NXB Trẻ, 2010 (dịch giả: Thu Hà)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trưởng Khoa** | **Trưởng Bộ môn** | **Nhóm biên soạn** |
| **TS. Nguyễn Văn Thiện** | **TS. Hoàng Tiến Dũng** | **ThS. Nguyễn Văn Cảnh**  **ThS. Dương Văn Đức**  **ThS. Nguyễn Tiến Sỹ** |