|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG **KHOA <khoa>** |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC**

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH <nganh>

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN**

Mã học phần <mahocphan> – <tenhocphan>

1. **Thông tin về học phần** 
   1. Số tín chỉ/Số ĐVHT: **<sotinchi>**
   2. Giờ tín chỉ/tiết đối với các hoạt động học tập:

* Giờ học lý thuyết trên lớp: **<giolyt****huyet>**
* Giờ học thực hành, thảo luận…./thí nghiệm/đồ án/hoạt động thực tiễn: **<****giothuctien>**
* Giờ tự học của sinh viên: **<g****iotuhoc>**
  1. Học phần thuộc khối kiến thức:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiến thức giáo dục  đại cương  <kktdaicuong> | | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  <kktchuyennghiep> | | | |
| Bắt buộc <daicuongbb> | Tự chọn <daicuongtc> | Kiến thức cơ sở ngành <csnganh> | | Kiến thức chuyên ngành <chuyennganh> | |
| Bắt buộc <csnganhbb> | Tự chọn <csnganhtc> | Bắt buộc <chuyennganhbb> | Tự chọn <chuyennganhtc> |

* 1. Học phần tiên quyết: <hocphantienquyet>
  2. Học phần học trước: <hocphanhoctruoc>
  3. Học phần được giảng dạy ở học kỳ: **<hocky>**
  4. Ngôn ngữ và tài liệu giảng dạy: <ngonngu>
  5. Đơn vị phụ trách:
* Bộ môn/Ngành: **<nganhhoc>**
* Khoa: **<tenkhoa>**

1. **Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi** 
   1. Mục tiêu của học phần

<muctieuhocphan>

* 1. Kết quả học tập mong đợi (Chuẩn đầu ra - CĐR) của học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) và ma trận tương thích giữa CĐR học phần với CĐR Chương trình đào tạo (ELOs):

<kqhtmd>

2.3. Ma trận mức độ đóng góp của học phần cho Chuẩn đầu ra của CTĐT (ELOs)

<matrandg>

* *N: Không đóng góp (none supported)*
* *S: Có đóng góp (suppoorted)*
* *H: Đóng góp quan trọng (highly supported)*

1. **Mô tả vắt tắt nội dung học phần**

<motanoidunghocphan>

1. **Phương pháp giảng dạy và học tập**
   1. **Phương pháp giảng dạy**

<phuongphapgiangday>

* 1. **Phương pháp học tập**

<phuongphaphoctap>

1. **Nhiệm vụ của sinh viên**

<nhiemvucuasinhvien>

1. **Đánh giá và cho điểm**
   1. **Thang điểm**

<thangdiem>

* 1. **Rubric đánh giá**

Các tiêu chí và trọng số điểm đối với từng nội dung cần đánh giá được trình bày trong Phần phụ lục đính kèm Đề cương chi tiết này.

* 1. **Kế hoạch đánh giá và trọng số thành phần đánh giá**

**Bảng 1** Ma trận đánh giá Kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ) của học phần

<matrankqhtmd>

**Bảng 2** Bảng đánh giá KQHTMĐ của học phần *(quy đổi Bảng 1 về 3 cột điểm theo quy định của Phòng Đào Tạo)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chuyên cần  **<phantramchuyencan>%** | Giữa kỳ  **<phantramgiuaky>%** | Cuối kỳ  **<phantramcuoiky>%** |
| <chuyencan> | <giuaky> | <cuoiky> |

1. **Giáo trình và tài liệu học tập** 
   1. **Tài liệu học tập**

<tailieuhoctap>

* 1. **Giáo trình chính**

<giaotrinhchinh>

* 1. **Giáo trình và tài liệu tham khảo khác**

<tailieukhac>

1. **Nội dung chi tiết của học phần**

<chitiethocphan>

1. **Yêu cầu của giảng viên đối với học phần**

* Phòng học: <loaiphonghoc>
* Phương tiện phục vụ giảng dạy: <phuongtiengiangday>

1. **Biên soạn và cập nhật đề cương chi tiết**

* Đề cương được biên soạn vào năm học <namhoc>
* Đề cương được chỉnh sửa: <lanchinhsuadecuong>
* Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất: <noidungcn>

*Tp. HCM, ngày <ngayxuat> tháng <thangxuat> năm <namxuat>*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRƯỞNG KHOA**  **PGS.TS.** | **TRƯỞNG BỘ MÔN**  **TS.** | **GIẢNG VIÊN**  **CN. <gvcapnhat>** |

**PHỤ LỤC 1**

**DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU, GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG VÀ TRỢ GIẢNG CÓ THỂ THAM GIA GIẢNG DẠY HỌC PHẦN**

**Giảng viên cơ hữu**

<giangviencohuu>

**Giảng viên thỉnh giảng của môn học (nếu có)**

<giangvienthinhgiang>

**<phuluc2>**

**<rubricdanhgia>**

<rubric>