|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **VIỆN CNGD&ĐTM** |  |
|  | *Thái Nguyên, ngày 12 tháng 06 năm 2025* |
|  |  |

**MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA**

**NGÀNH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP**

Áp dụng cho Học viên học Chương trình TNUT-Elearning khai giảng từ tháng 6.2025

1. **Đối tượng tốt nghiệp THPT/tương đương lên Đại học (tổng số 129 TC)**

| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 2 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |
| 3 | **HP bổ trợ tự chọn** (Chọn 2 trong 3 HP) | | 4 |
| *3.1* | *TXFIM0101* | *Lịch sử các học thuyết kinh tế* | 2 |
| *3.2* | *TXFIM0102* | *Định hướng nghề nghiệp ngành Quản lý công nghiệp* | 2 |
| *3.3* | *TXFIM0103* | *Định hướng nghề nghiệp ngành Kinh tế công nghiệp* | 2 |
| 4 | TXBAS123 | Triết học Mác - Lênin | 3 |
| 5 | TXENG112 | Tiếng Anh 1 | 3 |
| 6 | TXFIM204 | Kinh tế học vi mô | 3 |
| 7 | TXBAS0210 | Xác suất và thống kê | 2 |
| 8 | TXFIM207 | Pháp luật đại cương | 2 |
| 9 | TXBAS215 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 |
| 10 | TXENG113 | Tiếng Anh 2 | 3 |
| 11 | TXFIM205 | Kinh tế học vĩ mô | 3 |
| 12 | TXELE0205 | Kỹ thuật trong kinh tế 1 | 3 |
| 13 | TXBAS305 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
| 14 | TXENG217 | Tiếng Anh 3 | 3 |
| 15 | TXFIM330 | Luật kinh doanh | 2 |
| 16 | TXFIM214 | Toán kinh tế | 3 |
| 17 | TXFIM0308 | Đề án kinh tế học | 1 |
| 18 | TXBAS217 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 |
| 19 | TXFIM206 | Nguyên lý kế toán | 3 |
| 20 | TXFIM216 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 |
| 21 | TXFIM208 | Quản trị học | 3 |
| 22 | TXBAS110 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
| 23 | TXFIM222 | Tin học trong kinh tế công nghiệp | 3 |
| 24 | TXFIM213 | Nguyên lý thống kê | 2 |
| 25 | TXFIM331 | Marketing căn bản | 3 |
| 26 | TXFIM434 | Kiểm toán căn bản | 3 |
| 27 | TXFIM319 | Kế toán tài chính 1 | 3 |
| 28 | TXFIM538 | Kinh tế lượng | 3 |
| 29 | TXFIM352 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 2 |
| 30 | TXFIM320 | Kế toán tài chính 2 | 3 |
| 31 | TXFIM356 | Kế toán quốc tế | 3 |
| 32 | TXFIM371 | Thống kê doanh nghiệp | 3 |
| 33 | **Tự chọn 1** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *33.1* | *TXFIM0303* | *Kế toán hành chính sự nghiệp* | 3 |
| *33.2* | *TXFIM0302* | *Kế toán ngân sách* | 3 |
| 34 | **Tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *34.1* | *TXFIM432* | *Kế toán xây dựng cơ bản* | 3 |
| *34.2* | *TXFIM357* | *Kế toán thương mại dịch vụ* | 3 |
| 35 | **Tự chọn 3** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *35.1* | *TXFIM354* | *Kiểm toán tài chính* | 3 |
| *35.2* | *TXFIM0318* | *Kiểm toán nội bộ* | 3 |
| 36 | TXFIM353 | Kế toán thuế | 3 |
| 37 | TXFIM334 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
| 38 | TXFIM0545 | Tổ chức công tác kế toán | 4 |
| 39 | TXFIM484 | Kế toán máy | 4 |
| 40 | TXFIM0388 | TTCS chuyên ngành Kế toán DNCN | 2 |
| 41 | TXFIM431 | Kế toán quản trị 1 | 4 |
| 42 | TXFIM485 | Đề án kế toán tài chính | 1 |
| 43 | TXFIM539 | Đề án kế toán thuế | 1 |
| 44 | TXFIM482 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 45 | TXFIM487 | TTTN chuyên ngành Kế toán DNCN | 3 |
| 46 | TXFIM488 | HP thay thế KLTN | 6 |
| *46.1* | TXFIM617 | Kế toán môi trường | 3 |
| *46.2* | TXFIM616 | Kế toán ngân hàng thương mại | 3 |

1. **Đối tượng tốt nghiệp Đại học ngành gần (tổng số 67 TC)**

| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 2 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |
| 3 | TXFIM331 | Marketing căn bản | 3 |
| 4 | TXFIM206 | Nguyên lý kế toán | 3 |
| 5 | TXFIM434 | Kiểm toán căn bản | 3 |
| 6 | TXFIM353 | Kế toán thuế | 3 |
| 7 | TXFIM319 | Kế toán tài chính 1 | 3 |
| 8 | TXFIM208 | Quản trị học | 3 |
| 9 | TXFIM0388 | TTCS ngành (Chuyên ngành Kế toán DNCN) | 2 |
| 10 | TXFIM356 | Kế toán quốc tế | 3 |
| 11 | TXFIM431 | Kế toán quản trị 1 | 4 |
| 12 | TXFIM320 | Kế toán tài chính 2 | 3 |
| 13 | TXFIM0545 | Tổ chức công tác kế toán | 4 |
| 14 | TXFIM539 | Đề án kế toán thuế | 1 |
| 15 | **Tự chọn 1** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *15.1* | *TXFIM0303* | *Kế toán hành chính sự nghiệp* | 3 |
| *15.2* | *TXFIM0302* | *Kế toán ngân sách* | 3 |
| 16 | TXFIM482 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 17 | TXFIM484 | Kế toán máy | 4 |
| 18 | **Tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *18.1* | *TXFIM432* | *Kế toán xây dựng cơ bản* | 3 |
| *18.2* | *TXFIM357* | *Kế toán thương mại dịch vụ* | 3 |
| 19 | **Tự chọn 3** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *19.1* | *TXFIM0318* | *Kiểm toán nội bộ* | 3 |
| *19.2* | *TXFIM354* | *Kiểm toán tài chính* | 3 |
| 20 | TXFIM485 | Đề án kế toán tài chính | 1 |
| 21 | TXFIM487 | TTTN chuyên ngành Kế toán DNCN | 3 |
| 22 | TXFIM488 | HP thay thế KLTN | 6 |
| *22.1* | *TXFIM617* | *Kế toán môi trường* | 3 |
| *22.2* | *TXFIM616* | *Kế toán ngân hàng thương mại* | 3 |

1. **Đối tượng tốt nghiệp Đại học ngành xa (tổng số 91 TC)**

| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 2 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |
| 3 | TXFIM204 | Kinh tế học vi mô | 3 |
| 4 | TXFIM330 | Luật kinh doanh | 2 |
| 5 | TXFIM206 | Nguyên lý kế toán | 3 |
| 6 | TXFIM208 | Quản trị học | 3 |
| 7 | TXFIM216 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 |
| 8 | TXFIM214 | Toán kinh tế | 3 |
| 9 | TXFIM213 | Nguyên lý thống kê | 2 |
| 10 | TXFIM205 | Kinh tế học vĩ mô | 3 |
| 11 | TXFIM538 | Kinh tế lượng | 3 |
| 12 | TXFIM331 | Marketing căn bản | 3 |
| 13 | TXFIM434 | Kiểm toán căn bản | 3 |
| 14 | TXFIM319 | Kế toán tài chính 1 | 3 |
| 15 | TXFIM352 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 2 |
| 16 | TXFIM334 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
| 17 | TXFIM320 | Kế toán tài chính 2 | 3 |
| 18 | TXFIM353 | Kế toán thuế | 3 |
| 19 | TXFIM0388 | TTCS ngành (Chuyên ngành Kế toán DNCN) | 2 |
| 20 | TXFIM356 | Kế toán quốc tế | 3 |
| 21 | TXFIM431 | Kế toán quản trị 1 | 4 |
| 22 | TXFIM0545 | Tổ chức công tác kế toán | 4 |
| 23 | TXFIM482 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 24 | **Tự chọn 1** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *24.1* | *TXFIM0303* | *Kế toán hành chính sự nghiệp* | 3 |
| *24.2* | *TXFIM0302* | *Kế toán ngân sách* | 3 |
| 25 | TXFIM484 | Kế toán máy | 4 |
| 26 | **Tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *26.1* | *TXFIM432* | *Kế toán xây dựng cơ bản* | 3 |
| *26.2* | *TXFIM357* | *Kế toán thương mại dịch vụ* | 3 |
| 27 | **Tự chọn 3** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *27.1* | *TXFIM0318* | *Kiểm toán nội bộ* | 3 |
| *27.2* | *TXFIM354* | *Kiểm toán tài chính* | 3 |
| 28 | TXFIM539 | Đề án kế toán thuế | 1 |
| 29 | TXFIM485 | Đề án kế toán tài chính | 1 |
| 30 | TXFIM487 | TTTN chuyên ngành Kế toán DNCN | 3 |
| 31 | TXFIM488 | HP thay thế KLTN | 6 |
| *31.1* | *TXFIM617* | *Kế toán môi trường* | 3 |
| *31.2* | *TXFIM616* | *Kế toán ngân hàng thương mại* | 3 |

1. **Đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng ngành đúng/ngành phù hợp (tổng số 67 TC)**

| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 2 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |
| 3 | TXFIM205 | Kinh tế học vĩ mô | 3 |
| 4 | TXFIM319 | Kế toán tài chính 1 | 3 |
| 5 | TXFIM434 | Kiểm toán căn bản | 3 |
| 6 | TXFIM538 | Kinh tế lượng | 3 |
| 7 | TXFIM320 | Kế toán tài chính 2 | 3 |
| 8 | TXFIM353 | Kế toán thuế | 3 |
| 9 | TXFIM352 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 2 |
| 10 | TXFIM356 | Kế toán quốc tế | 3 |
| 11 | TXFIM431 | Kế toán quản trị 1 | 4 |
| 12 | TXFIM371 | Thống kê doanh nghiệp | 3 |
| 13 | TXFIM0545 | Tổ chức công tác kế toán | 4 |
| 14 | TXFIM539 | Đề án kế toán thuế | 1 |
| 15 | **Tự chọn 1** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *15.1* | *TXFIM0303* | *Kế toán hành chính sự nghiệp* | 3 |
| *15.2* | *TXFIM0302* | *Kế toán ngân sách* | 3 |
| 16 | TXFIM482 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 17 | TXFIM484 | Kế toán máy | 4 |
| 18 | **Tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *18.1* | *TXFIM432* | *Kế toán xây dựng cơ bản* | 3 |
| *18.2* | *TXFIM357* | *Kế toán thương mại dịch vụ* | 3 |
| 19 | **Tự chọn 3** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *19.1* | *TXFIM0318* | *Kiểm toán nội bộ* | 3 |
| *19.2* | *TXFIM354* | *Kiểm toán tài chính* | 3 |
| 20 | TXFIM485 | Đề án kế toán tài chính | 1 |
| 21 | TXFIM487 | TTTN chuyên ngành Kế toán DNCN | 3 |
| 22 | TXFIM488 | HP thay thế KLTN | 6 |
| *22.1* | *TXFIM617* | *Kế toán môi trường* | 3 |
| *22.2* | *TXFIM616* | *Kế toán ngân hàng thương mại* | 3 |

1. **Đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng ngành gần (tổng số 79 TC)**

| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 2 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |
| 3 | TXFIM204 | Kinh tế học vi mô | 3 |
| 4 | TXFIM330 | Luật kinh doanh | 2 |
| 5 | TXFIM214 | Toán kinh tế | 3 |
| 6 | TXFIM434 | Kiểm toán căn bản | 3 |
| 7 | TXELE0205 | Kỹ thuật trong kinh tế 1 | 3 |
| 8 | TXFIM371 | Thống kê doanh nghiệp | 3 |
| 9 | TXFIM319 | Kế toán tài chính 1 | 3 |
| 10 | TXFIM205 | Kinh tế học vĩ mô | 3 |
| 11 | TXFIM538 | Kinh tế lượng | 3 |
| 12 | TXFIM320 | Kế toán tài chính 2 | 3 |
| 13 | TXFIM353 | Kế toán thuế | 3 |
| 14 | TXFIM356 | Kế toán quốc tế | 3 |
| 15 | TXFIM431 | Kế toán quản trị 1 | 4 |
| 16 | TXFIM0545 | Tổ chức công tác kế toán | 4 |
| 17 | TXFIM482 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 18 | **Tự chọn 1** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *18.1* | *TXFIM0303* | *Kế toán hành chính sự nghiệp* | 3 |
| *18.2* | *TXFIM0302* | *Kế toán ngân sách* | 3 |
| 19 | TXFIM539 | Đề án kế toán thuế | 1 |
| 20 | TXFIM484 | Kế toán máy | 4 |
| 21 | **Tự chọn 2** (chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *21.1* | *TXFIM432* | *Kế toán xây dựng cơ bản* | 3 |
| *21.2* | *TXFIM357* | *Kế toán thương mại dịch vụ* | 3 |
| 22 | **Tự chọn 3** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *22.1* | *TXFIM0318* | *Kiểm toán nội bộ* | 3 |
| *22.2* | *TXFIM354* | *Kiểm toán tài chính* | 3 |
| 23 | TXFIM334 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
| 24 | TXFIM485 | Đề án kế toán tài chính | 1 |
| 25 | TXFIM487 | TTTN chuyên ngành Kế toán DNCN | 3 |
| 26 | TXFIM488 | HP thay thế KLTN | 6 |
| *26.1* | *TXFIM617* | *Kế toán môi trường* | 3 |
| *26.2* | *TXFIM616* | *Kế toán ngân hàng thương mại* | 3 |

1. **Đối tượng Cao đẳng ngành xa (tổng số 97 TC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| 1 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 2 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |
| 3 | TXFIM330 | Luật kinh doanh | 2 |
| 4 | TXFIM214 | Toán kinh tế | 3 |
| 5 | **HP bổ trợ tự chọn** (Chọn 2 trong 3 học phần) | | 4 |
| *5.1* | *TXFIM0101* | *Lịch sử các học thuyết kinh tế* | 2 |
| *5.2* | *TXFIM0102* | *Định hướng nghề nghiệp ngành QLCN* | 2 |
| *5.3* | *TXFIM0103* | *Định hướng nghề nghiệp ngành KTCN* | 2 |
| 6 | TXFIM216 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 |
| 7 | TXFIM204 | Kinh tế học vi mô | 3 |
| 8 | TXFIM331 | Marketing căn bản | 3 |
| 9 | TXELE0205 | Kỹ thuật trong kinh tế 1 | 3 |
| 10 | TXFIM206 | Nguyên lý kế toán | 3 |
| 11 | TXFIM205 | Kinh tế học vĩ mô | 3 |
| 12 | TXFIM213 | Nguyên lý thống kê | 2 |
| 13 | TXFIM434 | Kiểm toán căn bản | 3 |
| 14 | TXFIM319 | Kế toán tài chính 1 | 3 |
| 15 | TXFIM0308 | Đề án Kinh tế học | 1 |
| 16 | TXFIM208 | Quản trị học | 3 |
| 17 | TXFIM538 | Kinh tế lượng | 3 |
| 18 | TXFIM320 | Kế toán tài chính 2 | 3 |
| 19 | TXFIM353 | Kế toán thuế | 3 |
| 20 | TXFIM0388 | TTCS ngành (Chuyên ngành Kế toán DNCN) | 2 |
| 21 | TXFIM356 | Kế toán quốc tế | 3 |
| 22 | TXFIM431 | Kế toán quản trị 1 | 4 |
| 23 | TXFIM0545 | Tổ chức công tác kế toán | 4 |
| 24 | TXFIM539 | Đề án kế toán thuế | 1 |
| 25 | **Tự chọn 1** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *25.1* | *TXFIM0303* | *Kế toán hành chính sự nghiệp* | 3 |
| *25.2* | *TXFIM0302* | *Kế toán ngân sách* | 3 |
| *26* | TXFIM334 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
| 27 | TXFIM484 | Kế toán máy | 4 |
| 28 | **Tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *28.1* | *TXFIM432* | *Kế toán xây dựng cơ bản* | 3 |
| *28.2* | *TXFIM357* | *Kế toán thương mại dịch vụ* | 3 |
| 29 | **Tự chọn 3** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *29.1* | *TXFIM0318* | *Kiểm toán nội bộ* | 3 |
| *29.2* | *TXFIM354* | *Kiểm toán tài chính* | 3 |
| 30 | TXFIM482 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 31 | TXFIM485 | Đề án kế toán tài chính | 1 |
| 32 | TXFIM487 | TTTN chuyên ngành Kế toán DNCN | 3 |
| 33 | TXFIM488 | HP thay thế KLTN | 6 |
| *33.1* | *TXFIM617* | *Kế toán môi trường* | 3 |
| *33.2* | *TXFIM616* | *Kế toán ngân hàng thương mại* | 3 |

1. **Đối tượng tốt nghiệp Trung cấp ngành đúng/ngành phù hợp (tổng số 80 TC)**

| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 2 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |
| 3 | TXFIM205 | Kinh tế học vĩ mô | 3 |
| 4 | TXFIM434 | Kiểm toán căn bản | 3 |
| 5 | TXFIM208 | Quản trị học | 3 |
| 6 | TXFIM214 | Toán kinh tế | 3 |
| 7 | TXFIM319 | Kế toán tài chính 1 | 3 |
| 8 | TXFIM0308 | Đề án kinh tế học | 1 |
| 9 | TXFIM371 | Thống kê doanh nghiệp | 3 |
| 10 | TXFIM222 | Tin học trong Kinh tế công nghiệp | 3 |
| 11 | TXFIM538 | Kinh tế lượng | 3 |
| 12 | TXFIM320 | Kế toán tài chính 2 | 3 |
| 13 | TXFIM353 | Kế toán thuế | 3 |
| 14 | TXFIM356 | Kế toán quốc tế | 3 |
| 15 | TXFIM0388 | TTCS ngành (Chuyên ngành Kế toán DNCN) | 2 |
| 16 | TXFIM431 | Kế toán quản trị 1 | 4 |
| 17 | TXFIM0545 | Tổ chức công tác kế toán | 4 |
| 18 | TXFIM539 | Đề án kế toán thuế | 1 |
| 19 | TXFIM334 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
| 20 | ***Tự chọn 1*** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *20.1* | *TXFIM0303* | *Kế toán hành chính sự nghiệp* | 3 |
| *20.2* | *TXFIM0302* | *Kế toán ngân sách* | 3 |
| 21 | TXFIM484 | Kế toán máy | 4 |
| 22 | **Tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *22.1* | *TXFIM432* | *Kế toán xây dựng cơ bản* | 3 |
| *22.2* | *TXFIM357* | *Kế toán thương mại dịch vụ* | 3 |
| 23 | **Tự chọn 3** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *23.1* | *TXFIM0318* | *Kiểm toán nội bộ* | 3 |
| *23.2* | *TXFIM354* | *Kiểm toán tài chính* | 3 |
| 24 | TXFIM482 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 25 | TXFIM485 | Đề án kế toán tài chính | 1 |
| 26 | TXFIM487 | TTTN chuyên ngành Kế toán DNCN | 3 |
| 27 | TXFIM488 | HP thay thế KLTN | 6 |
| *27.1* | *TXFIM617* | *Kế toán môi trường* | 3 |
| *27.2* | *TXFIM616* | *Kế toán ngân hàng thương mại* | 3 |

1. **Đối tượng Trung cấp ngành gần (tổng số 97 TC)**

| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 2 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |
| 3 | TXFIM213 | Nguyên lý thống kê | 2 |
| 4 | TXFIM214 | Toán kinh tế | 3 |
| 5 | **HP bổ trợ tự chọn** (Chọn 2 trong 3 học phần) | | 4 |
| *5.1* | *TXFIM0101* | *Lịch sử các học thuyết kinh tế* | 2 |
| *5.2* | *TXFIM0102* | *Định hướng nghề nghiệp ngành QLCN* | 2 |
| *5.3* | *TXFIM0103* | *Định hướng nghề nghiệp ngành KTCN* | 2 |
| 6 | TXFIM216 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 |
| 7 | TXFIM204 | Kinh tế học vi mô | 3 |
| 8 | TXFIM331 | Marketing căn bản | 3 |
| 9 | TXELE0205 | Kỹ thuật trong kinh tế 1 | 3 |
| 10 | TXFIM206 | Nguyên lý kế toán | 3 |
| 11 | TXFIM205 | Kinh tế học vĩ mô | 3 |
| 12 | TXFIM222 | Tin học trong Kinh tế công nghiệp | 3 |
| 13 | TXFIM434 | Kiểm toán căn bản | 3 |
| 14 | TXFIM319 | Kế toán tài chính 1 | 3 |
| 15 | TXFIM208 | Quản trị học | 3 |
| 16 | TXFIM538 | Kinh tế lượng | 3 |
| 17 | TXFIM320 | Kế toán tài chính 2 | 3 |
| 18 | TXFIM353 | Kế toán thuế | 3 |
| 19 | TXFIM0388 | TTCS ngành (Chuyên ngành Kế toán DNCN) | 2 |
| 20 | TXFIM356 | Kế toán quốc tế | 3 |
| 21 | TXFIM431 | Kế toán quản trị 1 | 4 |
| 22 | TXFIM0545 | Tổ chức công tác kế toán | 4 |
| 23 | TXFIM539 | Đề án kế toán thuế | 1 |
| 24 | **Tự chọn 1** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *24.1* | *TXFIM0303* | *Kế toán hành chính sự nghiệp* | 3 |
| *24.2* | *TXFIM0302* | *Kế toán ngân sách* | 3 |
| 25 | TXFIM334 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
| 26 | TXFIM484 | Kế toán máy | 4 |
| 27 | **Tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *27.1* | *TXFIM432* | *Kế toán xây dựng cơ bản* | 3 |
| *27.2* | *TXFIM357* | *Kế toán thương mại dịch vụ* | 3 |
| 28 | **Tự chọn 3** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *28.1* | *TXFIM0318* | *Kiểm toán nội bộ* | 3 |
| *28.2* | *TXFIM354* | *Kiểm toán tài chính* | 3 |
| 29 | TXFIM482 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 30 | TXFIM485 | Đề án kế toán tài chính | 1 |
| 31 | TXFIM487 | TTTN chuyên ngành Kế toán DNCN | 3 |
| 32 | TXFIM488 | HP thay thế KLTN | 6 |
| *32.1* | *TXFIM617* | *Kế toán môi trường* | 3 |
| *32.2* | *TXFIM616* | *Kế toán ngân hàng thương mại* | 3 |

1. **Đối tượng Trung cấp ngành xa (tổng số 109 TC)**

| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 2 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |
| 3 | TXBAS0210 | Xác suất và thống kê | 2 |
| 4 | TXBAS215 | Kinh tế chính trị Mác- Lênin | 2 |
| 5 | **HP bổ trợ tự chọn** (Chọn 2 trong 3 học phần) | | 4 |
| *5.1* | *TXFIM0101* | *Lịch sử các học thuyết kinh tế* | 2 |
| *5.2* | *TXFIM0102* | *Định hướng nghề nghiệp ngành QLCN* | 2 |
| *5.3* | *TXFIM0103* | *Định hướng nghề nghiệp ngành KTCN* | 2 |
| 6 | TXFIM213 | Nguyên lý thống kê | 2 |
| 7 | TXFIM214 | Toán kinh tế | 3 |
| 8 | TXFIM207 | Pháp luật đại cương | 2 |
| 9 | TXFIM204 | Kinh tế học vi mô | 3 |
| 10 | TXELE0205 | Kỹ thuật trong kinh tế 1 | 3 |
| 11 | TXFIM216 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 |
| 12 | TXFIM205 | Kinh tế học vĩ mô | 3 |
| 13 | TXFIM331 | Marketing căn bản | 3 |
| 14 | TXFIM371 | Thống kê doanh nghiệp | 3 |
| 15 | TXFIM206 | Nguyên lý kế toán | 3 |
| 16 | TXFIM330 | Luật kinh doanh | 2 |
| 17 | TXFIM222 | Tin học trong Kinh tế công nghiệp | 3 |
| 18 | TXFIM434 | Kiểm toán căn bản | 3 |
| 19 | TXFIM319 | Kế toán tài chính 1 | 3 |
| 20 | TXFIM208 | Quản trị học | 3 |
| 21 | TXFIM0308 | Đề án Kinh tế học | 1 |
| 22 | TXFIM538 | Kinh tế lượng | 3 |
| 23 | TXFIM320 | Kế toán tài chính 2 | 3 |
| 24 | TXFIM353 | Kế toán thuế | 3 |
| 25 | TXFIM0388 | TTCS ngành (Chuyên ngành Kế toán DNCN) | 2 |
| 26 | TXFIM356 | Kế toán quốc tế | 3 |
| 27 | TXFIM431 | Kế toán quản trị 1 | 4 |
| 28 | TXFIM0545 | Tổ chức công tác kế toán | 4 |
| 29 | TXFIM539 | Đề án kế toán thuế | 1 |
| 30 | **Tự chọn 1** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *30.1* | *TXFIM0303* | *Kế toán hành chính sự nghiệp* | 3 |
| *30.2* | *TXFIM0302* | *Kế toán ngân sách* | 3 |
| 31 | TXFIM334 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
| 32 | TXFIM484 | Kế toán máy | 4 |
| 33 | **Tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *33.1* | *TXFIM432* | *Kế toán xây dựng cơ bản* | 3 |
| *33.2* | *TXFIM357* | *Kế toán thương mại dịch vụ* | 3 |
| 34 | **Tự chọn 3** (Chọn 1 trong 2 học phần) | | 3 |
| *34.1* | *TXFIM0318* | *Kiểm toán nội bộ* | 3 |
| *34.2* | *TXFIM354* | *Kiểm toán tài chính* | 3 |
| 35 | TXFIM482 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 36 | TXFIM485 | Đề án kế toán tài chính | 1 |
| 37 | TXFIM487 | TTTN chuyên ngành Kế toán DNCN | 3 |
| 38 | TXFIM488 | HP thay thế KLTN | 6 |
| *38.1* | *TXFIM617* | *Kế toán môi trường* | 3 |
| *38.2* | *TXFIM616* | *Kế toán ngân hàng thương mại* | 3 |

**Ghi chú:**

Thời gian đào tạo căn cứ vào hồ sơ, văn bằng của học viên khi xét tuyển (tính từ ngày có quyết định trúng tuyển). Thời gian đào tạo:

* Đối tượng đã có bằng THPT hoặc tương đương: 4,0 năm;
* Đối tượng có bằng Trung cấp cùng/khác khối ngành: 2,0-4,0 năm;
* Đối tượng có bằng Đại học, Cao đẳng cùng/khác khối ngành: 2,0-3,5 năm.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **VIỆN TRƯỞNG**  **TS. Nguyễn Minh Cường** |