**CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TỪ XA**

**ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG**

**Giới thiệu chương trình:**

+ Các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Luật học, Luật kinh tế

+ Học online 100%, chủ động học trên phần mềm, không cần đến lớp, không cố định giờ học, điều kiện qua môn là làm đủ và đạt các bài kiểm tra và thi cuối kỳ (trên 5 điểm)

+ Thời gian học: Tốt nghiệp PTTH: 3 năm

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng: 2,5 năm

Tốt nghiệp đại học: 2 năm

+ Điều kiện xét miễn môn là giống tên môn và có số tín chỉ ít nhất phải bằng với khung chương trình

+ Với tất cả các môn của các chuyên ngành thì đều có 1 buổi (riêng ngôn ngữ Trung là 2 buổi) học viên học online trực tiếp với giảng viên để GV tóm tắt môn học, giải đáp thắc mắc, thời lượng khoảng 2h vào buổi tối trước khi kết thúc kỳ học (thi học kỳ)

+ Các trạm thi:

Miền Nam: Trường Trung cấp Sài Gòn, số 4A Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Miền Bắc: Trường cao đẳng công nghiệp in, 36 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tại trường: Trường đại học Thành Đông, số 3 Vũ Công Đán, p. Tứ Minh, tp Hải Dương

+ Thông tin học phí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngành học** | **Số tín chỉ (chưa giảm trừ)** | **Học phí**  **VNĐ/tín chỉ** | **Học phí toàn khóa**  **(chưa giảm trừ)** |
| Ngôn ngữ Anh | 123 | 290.000 | 41.920.000 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 125 | 350.000 | 50.000.000 |
| Luật học | 123 | 260.000 | 38.230.000 |
| Luật kinh tế | 125 | 260.000 | 38.750.000 |

**CHI TIẾT HỌC PHÍ TOÀN KHÓA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  |  |
| **NGÀNH ĐĂNG KÝ HỌC: LUẬT** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **Tên học phần** | | | | **SL** | **Mức tiền** | **Số Tiền** | **Ghi chú** |
| 1 | **Lệ phí xét tuyển** | | | |  | | **300,000** |  |
| 2 | **Thẻ sinh viên** | | | |  | | **50,000** |  |
| 3 | **Nhập môn E-learning** | | | |  | | **1,200,000** |  |
| 4 | Học phí | | | | 123 | 260,000 | 31,980,000 | Miễn môn |
| 5 | Giấy thi (100.000đ/năm) | | | | 3 | 100,000 | 300,000 |  |
| 6 | Chuẩn đầu ra | | | |  |  |  |  |
|  | - Tiếng Anh TOEIC | | | | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |  |
|  | - Ứng dụng CNTT cơ bản | | | | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |
|  | - Chuyên ngành | | | | 1 | 700,000 | 700,000 |  |
| 7 | Tốt nghiệp | | | |  |  |  |  |
|  | - Lệ phí thi tốt nghiệp | | | | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |  |
|  | - Lệ phí cấp bằng | | | | 1 | 300,000 | 300,000 |  |
| **Tổng số tiền phải nộp toàn khóa** | | | | | | | **38,230,000** |  |

**NGÀNH ĐĂNG KÝ HỌC: LUẬT KINH TẾ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên học phần** | **SL** | **Mức tiền** | **Số Tiền** | **Ghi chú** |
| 1 | **Lệ phí xét tuyển** |  | | **300,000** |  |
| 2 | **Thẻ sinh viên** |  | | **50,000** |  |
| 3 | **Nhập môn E-learning** |  | | **1,200,000** |  |
| 4 | Học phí | 125 | 260,000 | 32,500,000 | Miễn môn |
| 5 | Giấy thi (100.000đ/năm) | 3 | 100,000 | 300,000 |  |
| 6 | Chuẩn đầu ra |  |  |  |  |
|  | - Tiếng Anh TOEIC | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |  |
|  | - Ứng dụng CNTT cơ bản | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |
|  | - Chuyên ngành | 1 | 700,000 | 700,000 |  |
| 7 | Tốt nghiệp |  |  |  |  |
|  | - Lệ phí thi tốt nghiệp | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |  |
|  | - Lệ phí cấp bằng | 1 | 300,000 | 300,000 |  |
| **Tổng số tiền phải nộp toàn khóa** | | | | **38,750,000** |  |

**NGÀNH ĐĂNG KÝ HỌC: NGÔN NGỮ ANH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên học phần** | **SL** | **Mức tiền** | **Số Tiền** | | **Ghi chú** | |
| 1 | **Lệ phí xét tuyển** |  | | **300,000** | |  | |
| 2 | **Thẻ sinh viên** |  | | **50,000** | |  | |
| 3 | **Nhập môn E-learning** |  | | **1,200,000** | |  | |
| 4 | Học phí | 123 | 290,000 | 35,670,000 | | Miễn môn | |
| 5 | Giấy thi(100.000đ/năm) | 3 | 100,000 | 300,000 | |  | |
| 6 | Chuẩn đầu ra |  |  |  | |  | |
|  | - Ngoại ngữ 2 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | |  | |
|  | - Ứng dụng CNTT cơ bản | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |  | |
|  | - Chuyên ngành | 1 | 700,000 | 700,000 | |  | |
| 7 | Tốt nghiệp |  |  |  | |  | |
|  | - Lệ phí thi tốt nghiệp | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | |  | |
|  | - Lệ phí cấp bằng | 1 | 300,000 | 300,000 | |  | |
| **Tổng số tiền phải nộp toàn khóa** | | | | |  | | **41,920,000** |

**NGÀNH ĐĂNG KÝ HỌC: NGÔN NGỮ TRUNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên học phần** | **SL** | **Mức tiền** | **Số Tiền** | **Ghi chú** |
| 1 | **Lệ phí xét tuyển** |  | | **300,000** |  |
| 2 | **Thẻ sinh viên** |  | | **50,000** |  |
| 3 | **Nhập môn E-learning** |  | | **1,200,000** |  |
| 4 | Học phí | 125 | 350,000 | 43,750,000 | Miễn môn |
| 5 | Giấy thi(100.000đ/năm) | 3 | 100,000 | 300,000 |  |
| 6 | Chuẩn đầu ra |  |  |  |  |
|  | - Tiếng Anh TOEIC | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |  |
|  | - Ứng dụng CNTT cơ bản | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |
|  | - Chuyên ngành | 1 | 700,000 | 700,000 |  |
| 7 | Tốt nghiệp |  |  |  |  |
|  | - Lệ phí thi tốt nghiệp | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |  |
|  | - Lệ phí cấp bằng | 1 | 300,000 | 300,000 |  |
| **Tổng số tiền phải nộp toàn khóa** | | | | **50,000,000** |  |