TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 112/QĐ-ĐHCNTT

**VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO SONG NGÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

(Ngày 01 tháng 02 năm 2024)

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin”.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, VPCCTĐB, Bộ môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO SONG NGÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**(Ban hành kèm theo Quyết định số: 112/QĐ-ĐHCNTT, ngày 01 tháng 02 năm 2024)**

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Văn bản này của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (sau đây gọi tắt là Trường) nhằm quy định về việc tổ chức và quản lý đào tạo song song hai ngành (học cùng lúc hai chương trình) cho những sinh viên có nhu cầu, bao gồm: mục tiêu, nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo, điều kiện học, đăng ký học, tổ chức đào tạo, quản lý sinh viên, quyền và nghĩa vụ của sinh viên, xét và công nhận, cấp bằng tốt nghiệp ngành thứ hai.
2. Quy định này áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy văn bằng 1 của Trường, sinh viên đại học hệ chính quy văn bằng 1 thuộc các CSĐT đại học là thành viên của ĐHQG-HCM, các đơn vị và cá nhân liên quan.
3. Quy định này không áp dụng đối với chương trình đào tạo trình độ đại học liên kết trong nước và nước ngoài.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. **Sinh viên học cùng lúc hai ngành** là sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một ngành thứ hai để được cấp hai văn bằng tốt nghiệp.
2. **CTĐT ngành thứ nhất**: là CTĐT mà sinh viên trúng tuyển và nhập học theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. **CTĐT ngành thứ hai**: là CTĐT mà sinh viên có nhu cầu học thêm, đảm bảo các điều kiện đăng ký theo Điều 5 của Quy định này và được Trường xét cho phép học theo Quy định này.
4. **Những từ viết tắt**:

* P.ĐTĐH: Phòng Đào tạo Đại học
* VP.CCTĐB: Văn phòng các chương trình đặc biệt
* P.KHTC: Phòng Kế hoạch Tài chính
* P.CTSV: Phòng Công tác Sinh viên
* P.DL&CNTT: Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin
* P.TTPC&DBCL: Phòng Thanh tra Pháp chế và Đảm bảo chất lượng
* CSĐT: Cơ sở đào tạo
* CTĐT: Chương trình đào tạo
* ĐKHP: Đăng ký học phần
* HP: Học phí
* SV: Sinh viên

**Điều 3. Mục tiêu**

1. Tăng cường liên thông, liên kết, tận dụng thế mạnh liên ngành trong đào tạo đại học tại Trường và giữa các CSĐT đại học của ĐHQG-HCM.
2. Nâng cao hiệu quả của phương thức đào tạo theo tín chỉ nhằm giúp cung cấp cho SV khá, giỏi, xuất sắc có thêm cơ hội mở rộng kiến thức và khả năng làm việc liên ngành, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội.

**CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG NGÀNH**

**Điều 4. Nội dung và cấu trúc CTĐT song ngành**

1. **Nội dung chương trình**:

* a) CTĐT song ngành là sự kết hợp giữa hai CTĐT thuộc hai ngành đào tạo khác nhau;
* b) CTĐT song ngành phải đảm bảo chuẩn đầu ra của người học sau khi tốt nghiệp của hai CTĐT và phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam hiện hành.

1. **Cấu trúc chương trình**:

* a) CTĐT song ngành được cấu trúc từ các thành phần cụ thể như sau:
  + CTĐT ngành thứ nhất có khối lượng kiến thức theo quy định.
  + CTĐT ngành thứ hai có khối lượng kiến thức tối thiểu là 30 tín chỉ.
  + Tổng khối lượng kiến thức (bao gồm các tín chỉ trùng nhau và được công nhận tương đương giữa hai CTĐT) phù hợp với quy định hiện hành;
* b) Việc công nhận và chuyển đổi tín chỉ giữa các CSĐT khác nhau phải đảm bảo kết quả đối sánh chuẩn đầu ra môn học/nhóm môn học/CTĐT hoặc được thực hiện dựa trên văn bản thỏa thuận của thủ trưởng các CSĐT.

1. Thời gian thiết kế của CTĐT được quy định tại Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học chính quy của Trường.
2. CTĐT song ngành có thể được Trường ban hành riêng. Trong trường hợp ngành không có CTĐT song ngành riêng thì đào tạo song ngành căn cứ vào CTĐT văn bằng 1. Việc công nhận và chuyển đổi tín chỉ được thực hiện theo Điểm b Khoản 2 của Điều này.

**CHƯƠNG III: ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC SONG NGÀNH**

**Điều 5. Điều kiện đăng ký học song ngành**

1. SV đại học hệ chính quy văn bằng 1 của Trường, SV đại học hệ chính quy văn bằng 1 thuộc các CSĐT đại học là thành viên của ĐHQG-HCM được đăng ký học thêm một chương trình đào tạo thứ hai (đăng ký thông qua P.ĐTĐH) nếu đồng thời thỏa mãn các điều kiện tối thiểu sau:

* Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất;
* SV đã hoàn thành năm học đầu tiên của ngành thứ nhất, trước học kỳ cuối của thời gian thiết kế chương trình đào tạo 01 học kỳ;
* Tại thời điểm đăng ký, SV phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
  + Học lực tính theo ĐTBCTL xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh (nếu có).
  + Học lực tính theo ĐTBCTL xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

1. P.ĐTĐH trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận danh sách SV đủ điều kiện học ngành thứ hai.
2. SV chỉ được học song ngành thêm 01 ngành tại Trường.
3. SV được phép làm đơn xin thôi học song ngành.

**CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ SINH VIÊN, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG**

**Điều 6. Tổ chức đào tạo**

1. SV học song ngành theo thời gian tổ chức giảng dạy đại học hệ chính quy tập trung hoặc theo thời gian thống nhất giữa các CSĐT.
2. Công tác tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học chính quy và các quy định liên quan khác của Trường.
3. SV đang học ngành thứ hai, nếu có điểm trung bình học kỳ chỉ đạt dưới 5,0 (theo thang điểm 10) hoặc thuộc diện bị cảnh báo học vụ vì kết quả học tập trong đợt xét xử lý học vụ phải dừng học ngành thứ hai ở học kỳ tiếp theo và bị loại khỏi danh sách đã đăng ký học ngành thứ hai. P.ĐTĐH trình Hiệu trưởng ra quyết định loại SV khỏi danh sách học ngành thứ hai.
4. Thời gian tối đa được phép học đối với SV học cùng lúc hai ngành là thời gian tối đa quy định cho ngành thứ nhất.
5. Khi học ngành thứ hai, SV được công nhận những môn học có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương mà SV đã tích lũy trong ngành thứ nhất. Riêng các môn thuộc khối kiến thức tốt nghiệp chỉ được phép tính một lần cho ngành xét tốt nghiệp.

**Điều 7. Công tác tài chính**

1. **Học phí của ngành thứ hai**:

* a) Đối với SV chính quy văn bằng 1 của Trường:
  + Nguyên tắc xác định học phí được thực hiện theo quy định hiện hành tại Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng cho hệ đào tạo đại học chính quy của Trường.
  + Sinh viên còn trong thời hạn thiết kế đào tạo của ngành thứ nhất mà đăng ký thêm ngành thứ hai thì học phí được tính theo quy định đối với sinh viên còn trong thời hạn theo thiết kế chương trình đào tạo của ngành học thứ nhất.
  + Sinh viên đã tốt nghiệp ngành thứ nhất nhưng chưa hoàn thành ngành học thứ hai thì học phí được tính theo quy định đối với sinh viên quá thời hạn theo thiết kế chương trình đào tạo của ngành học thứ nhất.
* b) Đối với SV chính quy văn bằng 1 ngoài Trường:
  + Học phí thực hiện theo công thức: **Học phí = Số tín chỉ học phí x Đơn giá học phí**.
  + Trong đó: Đơn giá học phí bao gồm Đơn giá học phí tín chỉ học mới hoặc đơn giá học phí tín chỉ học lại hoặc đơn giá học phí tín chỉ học cải thiện tương ứng với từng loại đăng ký học phần.

1. SV không được tham gia chính sách học bổng (các loại) và miễn giảm học phí đối với CTĐT ngành thứ hai.

**Điều 8. Quản lý sinh viên**

1. Khoa quản lý SV đang học ngành thứ nhất tại Trường có trách nhiệm thông báo, tư vấn và hướng dẫn cho SV về việc đăng ký và theo học ngành thứ hai.
2. Khoa quản lý SV đang học ngành thứ hai có trách nhiệm lên kế hoạch giảng dạy đáp ứng nhu cầu học tập của SV song ngành.
3. P.ĐTĐH, VP.CCTĐB, P.KHTC, P.CTSV phối hợp, hỗ trợ các Khoa theo dõi quá trình học tập, quản lý SV theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
4. Sau khi SV tốt nghiệp ngành thứ nhất, SV của Trường được cấp mã số sinh viên mới và chuyển Khoa quản lý sang ngành thứ hai.

**Điều 9. Điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng**

1. Trong thời gian tối đa hoàn thành CTĐT đã quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Quy định này, SV học song ngành có thể xin xét tốt nghiệp ngành thứ hai.
2. Điều kiện tiên quyết để xét tốt nghiệp ngành thứ hai là SV đã đủ điều kiện tốt nghiệp ngành thứ nhất.
3. Việc cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học theo học chế tín chỉ và Quy chế văn bằng, chứng chỉ hiện hành của Trường.
4. Quy trình đăng ký, tổ chức đào tạo và xét tốt nghiệp thực hiện theo Phụ lục 1 đính kèm Quy định này.

**CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**Điều 10. Trách nhiệm chung**

Các đơn vị trong Trường tăng cường tuyên truyền để SV biết, hiểu và thực hiện tốt theo Quy định này.

**Điều 11. Trách nhiệm cụ thể**

1. P.ĐTĐH, VP.CCTĐB có trách nhiệm: Phối hợp Khoa, Bộ môn, Trung tâm Ngoại ngữ xây dựng thời khóa biểu, ĐKHP và thông báo đến các đơn vị có liên quan, SV; Quản lý kết quả học tập, xử lý học vụ, định kỳ xét thôi học, thụ lý các yêu cầu dừng học; phổ biến các quy định, quy chế; xét công nhận tốt nghiệp cho SV.
2. Các đơn vị khác trong Trường có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ, quản lý SV theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì chưa hợp lý, cần sửa đổi bổ sung, các đơn vị đề xuất (thông qua P.ĐTĐH) để trình Hiệu trưởng xem xét điều chỉnh.

**PHỤ LỤC 1. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO SONG NGÀNH**

**(Ban hành kèm theo Quyết định số: 112/QĐ-ĐHCNTT, ngày 01 tháng 02 năm 2024)**

**1. Diễn giải các bước của quy trình**

*Giải thích một số ký hiệu, thuật ngữ:*

* **t1**: Thời điểm bắt đầu ĐKHP đợt 1 (Mỗi học kỳ, Trường tổ chức cho SV đăng ký học những học phần trong học kỳ đó, gọi là đăng ký học phần. Đợt 1 thông thường diễn ra trước khi bắt đầu học kỳ 1 tháng).
* **t2**: Thời điểm P.ĐTĐH thông báo có đợt xét tốt nghiệp (thông thường có 4 đợt/năm, căn cứ theo kế hoạch năm học).
* **t3**: Thời điểm ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp.

*Chi tiết các bước thực hiện:*

**Bước 0: Thông báo các quy định**

* P.ĐTĐH thông báo các mốc thời điểm t1, t2, t3 đến các đơn vị liên quan.
* P.ĐTĐH thông báo các quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 trên Cổng thông tin đào tạo (<https://daa.uit.edu.vn>) cho SV biết.

**Bước 1: SV đăng ký xin học ngành thứ hai – Bắt đầu quy trình**

* Tại thời điểm t1, SV hệ chính quy văn bằng 1 (nêu rõ tại Điều 5 của Quy định này) có nhu cầu tiến hành làm đơn để xin học ngành thứ hai, nộp đơn về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB.
* Đối với SV không phải đang là SV của Trường còn trong thời hạn đào tạo ngành 1, hồ sơ cần có thêm bảng điểm có xác nhận của trường ĐH đang học.

**Bước 2: Xét điều kiện học song ngành**

* Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, P.ĐTĐH/VP.CCTĐB phối hợp với các đơn vị có liên quan, căn cứ Điều 5 của Quy định này tiến hành kiểm tra điều kiện học song ngành.
* Nếu SV không đủ điều kiện thì P.ĐTĐH/VP.CCTĐB trả lời cho SV biết lý do, quy trình kết thúc.
* Ngược lại, chuyển sang Bước 3.

**Bước 3: Ra quyết định cho phép học song ngành**

* Trong vòng 05 ngày làm việc, P.ĐTĐH trình Hiệu trưởng ký quyết định cho phép học song ngành, cập nhật danh sách SV được phép học song ngành lên hệ thống quản lý đào tạo và thông báo đến SV kết quả qua email SV, chuyển sang Bước 4a.

**Bước 4: Tổ chức đào tạo và theo dõi học vụ**

* **Bước 4a**: P.ĐTĐH/VP.CCTĐB tiến hành gán lớp sinh hoạt cho SV thuộc Khoa quản lý ngành thứ hai, chuyển sang Bước 4b.
* **Bước 4b**: Khoa quản lý ngành thứ hai phối hợp với P.CTSV/VP.CCTĐB tiến hành phổ biến quy chế, CTĐT, cố vấn học tập và các quy định có liên quan cho SV. Đồng thời, P.ĐTĐH/VP.CCTĐB/Phòng DL&CNTT cấp tài khoản chứng thực để SV truy cập vào hệ thống thông tin của Trường phục vụ cho quá trình học tập (đối với SV ngoài trường); thực hiện chuyển điểm các môn học tương đương (nếu có) cho SV. Chuyển sang Bước 4c.
  + *Ghi chú*: Nếu SV ngoài trường thì P.CTSV làm thẻ SV tích hợp để SV ra vào cổng kiểm soát và thư viện; P.KHTC thu học phí SV theo quy định quản lý.
* **Bước 4c**: SV nhận kết quả và bắt đầu tiến trình học song ngành.

**Bước 5: Theo dõi, kiểm tra SV vi phạm điều kiện học song ngành**

* **Bước 5a**: Theo định kỳ, trong đợt xét xử lý học vụ, P.ĐTĐH/VP.CCTĐB phối hợp với Khoa và các đơn vị có liên quan, tiến hành kiểm tra SV dựa theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 6 của Quy định này. Nếu SV có vi phạm điều kiện học song ngành thì P.ĐTĐH/VP.CCTĐB làm quyết định cho SV ngừng học ngành thứ hai và thông báo cho SV biết thông tin, chuyển sang Bước 5b; ngược lại thì vẫn tiếp tục theo dõi và quản lý quá trình học của SV.
* **Bước 5b**: SV nhận kết quả và phải dừng học ngành thứ hai. Kết thúc quy trình.

**Bước 6: Nộp đơn xin xét TN**

* Tại thời điểm t2, khi đáp ứng tất cả các điều kiện quy định tại Điều 9 của Quy định này và Điều 33 của Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học chính quy của Trường thì SV tiến hành thực hiện thao tác đăng ký xét tốt nghiệp theo hướng dẫn từ P.ĐTĐH/VP.CCTĐB.
* Căn cứ theo CTĐT ngành thứ hai, P.ĐTĐH/VP.CCTĐB thực hiện sao chép điểm những học phần đã đạt có liên quan từ ngành thứ nhất sang ngành thứ hai của SV; trong đó với mỗi dòng sao chép ở bảng điểm ngành thứ hai thì cột Ghi chú hiển thị rõ nội dung “Của ngành thứ nhất”.

**Bước 7: Xét và công nhận tốt nghiệp**

* Trong khoảng thời gian từ t2 đến t3, Hội đồng xét tốt nghiệp thực hiện xét tốt nghiệp cho SV theo quy chế hiện hành.
* Tại thời điểm t3, Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận danh sách SV tốt nghiệp. Kết thúc quy trình. 1