[Cấu trúc Chương trình đào tạo ngành Kế toán 1](#_Toc448871489)

[I. CỬ NHÂN 1](#_Toc448871490)

[II. CÁC CHỨNG CHỈ NGÀNH KẾ TOÁN 4](#_Toc448871491)

[Cấu trúc Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh 5](#_Toc448871492)

[I. CỬ NHÂN: 5](#_Toc448871493)

[II. CÁC CHỨNG CHỈ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 9](#_Toc448871494)

# Cấu trúc Chương trình đào tạo ngành Kế toán

## I. CỬ NHÂN

**DANH MỤC MÔN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN NGÀNH KẾ TOÁN**

**(Dựa trên Chương trình đào tạo chính quy 2015 có bổ sung môn chọn có dấu \*)**

| **TT** | **Môn học** | **Mã môn học** | **Số tín chỉ** | **KH học tập** | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **online (tuần)** | **offline (tiết)** |
| * 1. **Kiến thức Giáo dục Đại cương** | | | **46** |  | **32** |  |
|  | * + 1. **Lý luận chính trị** | | **10** |  | **0** |  |
|  | Những NLCB CN Mác – Lênin (1) | POLI1201 | 2 | 7 | 0 |  |
|  | Những NLCB CN Mác – Lênin (2) | POLI2302 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Tư tưởng Hồ Chí Minh | POLI2201 | 2 | 9 | 0 |  |
|  | Đường lối CM của Đảng CSVN | POLI2301 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | * + 1. **Khoa học xã hội** | | **9** |  | **24** |  |
|  | Xã hội học đại cương | SOCI1301 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Pháp luật đại cương | GLAW1201 | 2 | 7 | 0 |  |
|  | Kỹ năng học tập | EDUC1201 | 2 |  | 24 | Offline 100% |
|  | Chọn 1 trong các môn học sau: |  | 2 |  |  |  |
| Logic học | ACCO1201 | 2 |  |  |  |
| Tâm lý học đại cương | SOCI1201 | 2 | 7 | 0 |  |
|  | * + 1. **Ngoại ngữ** | | **14** |  | **0** |  |
|  | Tiếng Anh nâng cao 1 | GENG0405 | 4 |  |  | Nộp chứng chỉ |
|  | Tiếng Anh nâng cao 2 | GENG0406 | 4 |  |  |
|  | Tiếng Anh nâng cao 3 | GENG0307 | 3 |  |  |
|  | Tiếng Anh nâng cao 4 | GENG0308 | 3 |  |  |
|  | * + 1. **Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên** | | **13** |  | **0** |  |
|  | Đại số tuyến tính | MATH1309 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Chọn 1 trong các môn học sau: |  |  |  |  |  |
|  | Kế toán và doanh nghiệp \* |  | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Giải tích | MATH1310 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Lý thuyết xác suất & thống kê | MATH1304 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Tin học đại cương | COMP0401 | 4 |  |  | Nộp chứng chỉ |
| * 1. **Kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp** | | | **87** |  |  |  |
|  | * + 1. **Kiến thức cơ sở** | | **24** |  | **8** |  |
|  | Kinh tế Vi mô 1 | ECON1301 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Kinh tế Vĩ mô 1 | ECON1302 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Quản trị học | BADM1301 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Marketing căn bản | BADM2301 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Tiền tệ và Ngân hàng | FINA1301 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Thống kê ứng dụng | MATH1311 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | ACCO2301 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Luật kinh doanh (Luật kinh tế) | GLAW3302 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | **8.2.2. Kiến thức ngành và chuyên sâu** | | **42** |  | **148** |  |
|  | **8.2.2.1. Các môn học bắt buộc** | | **30** |  | **52** |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | ACCO2401 | 4 | 12 | 4 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | ACCO3401 | 4 | 12 | 8 |  |
|  | Kế toán tài chính 3 | ACCO3301 | 3 | 12 | 4 |  |
|  | Kế toán chi phí | ACCO4301 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Kiểm toán 1 | ACCO3302 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Kế toán quản trị | ACCO4302 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Hệ thống thông tin kế toán 1 | ACCO3315 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp 1 | FINA2402 | 4 | 12 | 4 |  |
|  | Kế toán và lập báo cáo thuế | ACCO3311 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | **8.2.2.2. Các môn học tự chọn (chọn ít nhất 18 tín chỉ trong số các môn sau)** | | **18** |  | **40** |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp 2 | FINA3403 | 4 |  |  | Không chọn |
|  | Hệ thống thông tin kế toán 2 | ACCO3303 | 3 | 9 | 12 |  |
|  | Quản trị ngân hàng thương mại | FINA3307 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Kế toán ngân hàng | ACCO3306 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Tài chính hành chính sự nghiệp | FINA3324 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Kế toán hành chính sự nghiệp | ACCO3320 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Quản trị nhân lực | BADM2303 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Thanh toán quốc tế | FINA3302 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | HT hoạch định nguồn lực DN | MISY3302 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Phân tích báo cáo tài chính | FINA3312 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư | BADM3321 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | **8.2.3. Kiến thức bổ trợ** | | **11** |  | **32** |  |
|  | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | FINA3401 | 4 | 12 | 4 |  |
|  | Thuế và hoạt động kinh doanh | FINA3318 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Chọn một trong các môn sau (3TC) |  |  |  |  |  |
|  | Thực hành kế toán 1 \* |  | 1 | 9 | 12 |  |
|  | Báo cáo chuyên đề | ACCO4199 | 1 |  |  | Không chọn |
|  | Chọn một trong các môn sau (3TC) |  | 3 |  |  |  |
| Thị trường chứng khoán | FINA2301 | 3 |  |  | Không chọn |
| Lập kế hoạch kinh doanh | BADM3324 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Kỹ năng Kế toán chuyên nghiệp \* |  | 3 | 9 | 12 |  |
|  | **8.2.4. Thực tập hoặc học môn thay thế** | | **10** |  | **24** |  |
|  | Thực tập tốt nghiệp | ACCO4899 | 4 |  |  | Không chọn |
|  | Môn thay thế: Thực hành kế toán 2 \* |  | 2 | 8 | 12 |  |
|  | Thực hành kế toán 3 \* |  | 2 | 8 | 12 |  |
| **TỔNG CỘNG** | | | **133** |  | **180** |  |

## II. CÁC CHỨNG CHỈ NGÀNH KẾ TOÁN

Kỹ năng học tập (24)

Học linh hoạt/nộp chứng chỉ

Học theo trình tự

**Chứng chỉ ngoại ngữ và tin học**

**Chứng chỉ kế toán căn bản (36)**

Học kỳ 1:

* Kế toán và doanh nghiệp
* Nguyên lý kế toán (8)
* Quản trị học
* Thuế và HĐ kinh doanh (4)

Học kỳ 2:

* Kế toán tài chính 1 (4)
* Kế toán chi phí (4)
* Tài chính doanh nghiệp 1 (4)
* Thực hành kế toán 1 (12)

**Chứng chỉ tiếp cận môi trường kinh doanh (2 học kỳ)**

* Kinh tế vi mô
* Kinh tế vĩ mô
* Pháp luật đại cương
* Luật Kinh doanh
* Xã hội học đại cương
* Tâm lý học đại cương

**Chứng chỉ kế toán doanh nghiệp (60)**

Học kỳ 3:

* Marketing căn bản
* Kế toán tài chính 2 (8)
* Kế toán quản trị (8)
* Hệ thống thông tin kế toán 1 (8)

Học kỳ 4:

* Kế toán tài chính 3 (4)
* Hệ thống thông tin kế toán 2 (12)
* Kế toán và lập báo cáo thuế (8)
* Thực hành kế toán 2 (12)

**Chứng chỉ kế toán các tổ chức (1 học kỳ) (24)**

* Ngân hàng thương mại (4)
* Kế toán ngân hàng (8)
* Tài chính hành chính sự nghiệp (4)
* Kế toán hành chính sự nghiệp (8)

**Chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp (36)**

Học kỳ 5:

* Phân tích báo cáo tài chính (8)
* Kiểm toán 1 (4)
* Kỹ năng kế toán chuyên nghiệp (12)

Học kỳ 6:

* Quản trị nhân sự
* Thống kê ứng dụng
* Thực hành kế toán 3 (12)

**Bằng cử nhân kế toán (2 học kỳ)**

* Tiền tệ - Ngân hàng
* Những nguyên lý cơ bản CNMLN 1, 2
* Đại số tuyến tính
* Lý thuyết xác suất thống kê
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
* Đường lối CM của Đảng CSVN

# Cấu trúc Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

## I. CỬ NHÂN:

**DANH MỤC MÔN HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH**

**(Dựa trên Chương trình đào tạo chính quy 2015 có bổ sung môn chọn có dấu \*)**

| **STT** | **Tên môn học** | **Mã  Môn học** | **Số tín chỉ** | **KH học tập** | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **online** | **offline** |
| **8.1. Kiến thức giáo dục đại cương** | | | **38** |  | **40** |  |
|  | **8.1.1. Lý luận chính trị** | | **10** |  | **0** |  |
|  | Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) | POLI1201 | 2 | 7 | 0 |  |
|  | Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) | POLI2302 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Tư tưởng Hồ Chí Minh | POLI2201 | 2 | 7 | 0 |  |
|  | Đường lối CM của Đảng CSVN | POLI2301 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | **8.1.2. Khoa học xã hội** | | **7** |  | **32** |  |
|  | Kỹ năng học tập | EDUC1201 | 2 | 0 | 24 | Offline 100% |
|  | Pháp luật đại cương | GLAW1201 | 2 | 7 | 0 |  |
|  | Giao tiếp trong kinh doanh | BADM2311 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | **8.1.3. Ngoại ngữ** | | **14** |  | **0** |  |
|  | Tiếng Anh nâng cao 1 | GENG0405 | 4 |  |  | Nộp chứng chỉ |
|  | Tiếng Anh nâng cao 2 | GENG0406 | 4 |  |  |
|  | Tiếng Anh nâng cao 3 | GENG0307 | 3 |  |  |
|  | Tiếng Anh nâng cao 4 | GENG0308 | 3 |  |  |
|  | **8.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên** | | **7** |  | **8** |  |
|  | Thống kê ứng dụng | MATH1311 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Tin học đại cương | COMP0401 | 4 |  |  | Nộp chứng chỉ |
| **8.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp** | | | **89** |  | **152** |  |
|  | **8.2.1. Kiến thức cơ sở của khối ngành** | | **12** |  | **0** |  |
|  | Kinh tế Vi mô 1 | ECON1301 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Kinh tế Vĩ mô 1 | ECON1302 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | ACCO2301 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Chọn 1 trong các môn học sau: |  |  |  |  |  |
|  | Phân tích định lượng trong QT | BADM2305 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Kế toán quản trị \* |  | 3 | 9 | 0 |  |
|  | **8.2.2. Kiến thức ngành và chuyên sâu:** | | **60** |  | **152** |  |
|  | **8.2.2.1. Kiến thức chung:** | | **39** |  | **76** |  |
|  | ***Bắt buộc:*** | | ***21*** |  | ***44*** |  |
|  | Marketing căn bản | BADM2301 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Quản trị học | BADM1301 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Quản trị nhân lực | BADM2303 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Quản trị Marketing | BADM2304 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Quản trị tài chính | FINA4306 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Quản trị dự án | BADM4312 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Quản trị chiến lược | BADM4301 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | ***Tự chọn:Chọn 07 trong các môn sau theo thứ tự ở cột ghi chú*** | | ***21*** |  | ***32*** |  |
|  | Kinh doanh quốc tế | BADM3308 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Văn hóa doanh nghiệp | BADM4308 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Quản trị thương hiệu | BADM3304 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Marketing quốc tế | BADM3302 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Hành vi tổ chức | BADM3315 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Hành vi khách hàng (ĐH) | BADM3301 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Nghiệp vụ ngoại thương | BADM3307 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Quản trị chuỗi cung ứng | BADM3322 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Quản trị vận hành | BADM3303 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Trách nhiệm xã hội của DN | BADM4320 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Bảo hiểm xã hội | BADM4306 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Quản trị quan hệ khách hàng | BADM3325 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Quản trị tiền lương | BADM2312 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Môi trường và an toàn lao động | BADM3329 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Quản trị chi phí | BADM2306 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Tổ chức sự kiện và tài trợ | BADM2313 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Dự báo trong kinh doanh | BADM3326 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Quản trị dịch vụ | BADM3323 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Nghiên cứu marketing | BADM4304 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Chiến lược kinh doanh toàn cầu | BADM2314 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Luật kinh doanh (KI) | GLAW3302 | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Thực hành tại doanh nghiệp | BADM2601 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | **8.2.2.2. Kiến thức chuyên ngành:** | | **21** |  | **40** |  |
|  | ***Bắt buộc:*** | | ***15*** |  | ***28*** |  |
|  | Lập kế hoạch kinh doanh | BADM3324 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Thương mại điện tử | BADM3306 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Quản trị kinh doanh quốc tế | BADM3320 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Quản trị bán hàng | BADM4303 | 3 | 9 | 8 |  |
|  | Chọn 1 trong các môn sau: |  |  |  |  |  |
|  | Xã hội học đại cương \* |  | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Quản trị hiệu quả công việc | BADM3336 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | ***Tự chọn: Chọn 3 trong các môn sau theo thứ tự ở cột ghi chú*** | | ***9*** |  | ***12*** |  |
|  | Quan hệ công chúng | BADM3305 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Truyền thông Marketing TH | BADM4302 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Quản trị chất lượng | BADM3327 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Quản trị sự thay đổi | BADM3319 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | Marketing dịch vụ | BADM4310 | 3 | 9 | 4 |  |
|  | Digital Marketing | BADM3337 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | **8.2.3. Chuyên đề** |  | **7** |  | **12** |  |
|  | Kỹ năng làm việc hiệu quả 1 | BADM1202 | 1 | 4 | 12 |  |
|  | Kỹ năng làm việc hiệu quả 2 | BADM1203 | 1 | 4 |  |
|  | Kỹ năng làm việc hiệu quả 3 | BADM1204 | 1 | 4 |  |
|  | Kỹ năng làm việc hiệu quả 4 | BADM1205 | 1 | 4 |  |
|  | Chọn 1 trong các môn sau: |  |  |  |  |  |
|  | Tâm lý học đại cương \* |  | 3 | 9 | 0 |  |
|  | Thực hành Kỹ năng làm việc hiệu quả | BADM3404 | 3 |  |  | Không chọn |
|  | **8.2.4. Thực tập & KLTN (hoặc học môn thay thế)** | | **10** |  | **24** |  |
|  | Thực tập TN QTKD | BADM4899 | 4 |  |  | Không chọn |
| 67 | Thay thế bằng: Đề án kinh doanh 1\* |  | 1 | 4 | 8 |  |
| 68 | Đề án kinh doanh 2\* |  | 1 | 4 | 8 |  |
| 69 | Đề án kinh doanh 3\* |  | 2 | 8 | 8 |  |
| **Tổng cộng** | | | **127** |  | **192** |  |

## II. CÁC CHỨNG CHỈ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Kỹ năng học tập (24)

Học linh hoạt/nộp chứng chỉ

Học theo trình tự

**Chứng chỉ tiếp cận môi trường doanh nghiệp (2 học kỳ)**

* Kinh tế vi mô
* Pháp luật đại cương
* Luật Kinh doanh
* Kinh tế vĩ mô
* Xã hội học đại cương
* Tâm lý học đại cương

**Chứng chỉ quản trị căn bản (60)**

Học kỳ 1:

* Quản trị học (8)
* Marketing căn bản (8)
* Giao tiếp trong kinh doanh (8)

Học kỳ 2:

* Thống kê ứng dụng (8)
* Nguyên lý kế toán
* Quản trị nhân lực (4)

Học kỳ 3:

* Quản trị bán hàng (8)
* Quản trị vận hành (8)
* Kế toán quản trị
* Đề án kinh doanh 1 (8)

**Chứng chỉ ngoại ngữ và tin học**

**Chứng chỉ quản trị chức năng (60)**

Học kỳ 4:

* Truyền thông marketing tích hợp (4)
* Hành vi tổ chức (4)
* Quản trị marketing (4)
* Thương mại điện tử (8)

Học kỳ 5:

* Quản trị chuỗi cung ứng (8)
* Quan hệ công chúng (4)
* Quản trị thương hiệu (4)
* Marketing dịch vụ (4)

Học kỳ 6:

* Quản trị dự án (8)
* Kinh doanh quốc tế (4)
* Đề án kinh doanh 2 (8)

**Bằng cử nhân quản trị kinh doanh (1 học kỳ)**

* Những nguyên lý cơ bản CNMLN 1, 2
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
* Đường lối CM của Đảng CSVN

**Chứng chỉ quản trị doanh nghiệp (48)**

Học kỳ 7:

* Quản trị kinh doanh quốc tế (4)
* Quản trị tài chính (8)
* Marketing quốc tế (4)
* Lập kế hoạch kinh doanh (8)

Học kỳ 8:

* Kỹ năng làm việc hiệu quả (12)
* Quản trị chiến lược (4)
* Đề án kinh doanh 3 (8)