|  |
| --- |
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN** |

**GIỚI THIỆU NGÀNH THÔNG TIN HỌC**

**1.Tổng quan về ngành**

Tháng 7 năm 1984, khoa Thư viện được thành lập tại trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

Sau 10 năm phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, từ năm 1994, khoa bắt đầu hình thành các bộ môn (*bao gồm: bộ môn Thư viện học và bộ môn Thông tin – Thư mục*), và liên tục cải tiến chương trình đào tạo, nhất là tăng cường nội dung đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin để bám sát với thực tiễn, theo kịp trình độ phát triển của khoa học Thư viện – Thông tin trong khu vực và trên thế giới.

Đến năm 2003, cùng với đào tạo hệ cử nhân Khoa đã triển khai đào tạo hệ cao học, hiện nay, khoa Thư viện – Thông tin học gồm 02 chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học là chuyên ngành Quản trị thông tin và chuyên ngành Thư viện thông tin. Đối với bậc cao học Khoa có chuyên ngành khoa học thông tin - thư viện.

Đội ngũ nhân sự của khoa gồm 16 người, trong đó có 02 PGS.TS, 04 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh, 07 thạc sĩ. Giảng viên của khoa được đào tạo từ các cơ sở đào tạo trong nước và ở các nước khác như Nga, Mỹ, Úc, Anh, New Zealand…

## 2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Thông tin học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và đạo đức nghề nghiệp để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

## 3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

**3.1. Sinh viên tốt nghiệp ngành Thông tin học, chuyên ngành Quản trị thông tin có đủ trình độ chuyên môn và năng lực để đảm nhiệm những vị trí sau:**

1. Chuyên viên quản trị thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở giáo dục, đào tạo…;
2. Nhân viên bộ phận quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị website… ở các cơ quan, tổ chức;
3. Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về Thông tin học.

**3.2. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thư viện-Thông tin có đủ trình độ chuyên môn và năng lực để đảm nhiệm những vị trí sau:**

1. Chuyên viên thư viện- thông tin tại các cơ quan thông tin tư liệu và thư viện
2. Chuyên viên quản lý thông tin, hồ sơ tài liệu tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước;
3. Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về Thư viện – Thông tin học.

## 4. Hình thức và thời gian đào tạo: chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm.

**5. Chuẩn đầu ra:**

**5.1. Cử nhân ngành Thông tin học, chuyên ngành Quản trị thông tin có khả năng:**

1. Tư duy và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị thông tin một cách hệ thống;
2. Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp như: thu thập, xử lý, tố chức và cung cấp thông tin; tạo lập và quản lý các sản phẩm, dịch vụ thông tin điện tử;
3. Vận hành các công nghệ quản trị mạng nội bộ và quản lý website;
4. Vận dụng được kỹ năng lập và triển khai kế hoạch làm việc;
5. Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
6. Sử dụng được một ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

**5.2. Cử nhân ngành Thông tin học, chuyên ngành Thư viện-thông tin có khả năng:**

1. Tư duy và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin – thư viện một cách hệ thống;
2. Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp như thu thập, phân tích, xử lý, tổ chức, khai thác và cung cấp thông tin;
3. Vận dụng được kỹ năng lập và triển khai kế hoạch làm việc;
4. Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
5. Sử dụng được một ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

**6. Chương trình đào tạo**

**6.1 Khối kiến thức đại cương**

**Kiến thức giáo dục đại cương: 24 tín chỉ**

**Các môn lý luận chính trị: 10 tín chỉ (bắt buộc)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên học phần** | **Mã học phần** | **Số TC** | **Số tiết** |
| 1 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 | DAI001 | 2 | 45 |
| 2 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2 | DAI002 | 3 | 75 |
| 3 | Đường lối cách mạng Việt Nam | DAI003 | 3 | 60 |
| 4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | DAI004 | 2 | 45 |

**Kiến thức khoa học tự nhiên: 4 tín chỉ (bắt buộc)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên học phần** | **Mã học phần** | **Số TC** | **Số tiết** |
| 1 | Xác suất thống kê | DAÍ031 | 2 | 45 |
| 2 | Thống kê cho khoa học xã hội | DAI005 | 2 | 30 |

**Các môn cơ bản: 10 tín chỉ**

* **Bắt buộc: 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên môn học** | **Mã học phần** | **Số TC** | **Số tiết** |
| 1 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | DAI012 | 2 | 30 |
| 2 | Logic học đại cương | DAI020 | 2 | 45 |
| 3 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | DAI033 | 2 | 45 |
| 4 | Thực hành văn bản tiếng Việt | DAI015 | 2 | 30 |

* **Tự chọn: 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên môn học** | **Mã học phần** | **Số TC** | **Số tiết** |
| 1 | Pháp luật đại cương | DAI024 | 2 | 45 |
| 2 | Lịch sử văn minh thế giới | DAI016 | 3 | 45 |
| 3 | Nhập môn quan hệ công chúng | DAI041 | 2 | 30 |
| 4 | Kinh tế học đại cương | DAI026 | 2 | 30 |

**Ngoại ngữ: 10 tín chỉ** (SV tự tích lũy)

**Giáo dục thể chất: 4 tín chỉ**

**Giáo dục quốc phòng: 7 tín chỉ**

**6.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm các môn học:**

**6.2.1 CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ THÔNG TIN**

**Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:** 95 tín chỉ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **MÔN HỌC** | **Mã học phần** | **Số TC** | **Số tiết** |
|  | **KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH** |  | **08** |  |
| 1 | Thư viện học đại cương | THU047 | 2 | 30 |
| 2 | Thư mục học đại cương | THU048 | 2 | 30 |
| 3 | Thông tin học đại cương | THU024 | 4 | 60 |
| **II.** | **KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH** |  | **77** |  |
|  | ***Nhóm học phần bắt buộc*** |  | ***61*** |  |
| 1 | Nguồn tài nguyên thông tin | THU049 | 4 | 60 |
| 2 | Xử lý thông tin 1 (Biên mục mô tả) | THU072 | 4 | 60 |
| 3 | Xử lý thông tin 2 (Biên mục chủ đề + Phân lọai) | THU073 | 4 | 60 |
| 4 | Xử lý thông tin 3 (Phương pháp định từ khóa, tóm tắt, chú giải, tổng luận) | THU074 | 4 | 60 |
| 5 | Mạng máy tính 1 | THU050 | 2 | 30 |
| 6 | Mạng máy tính 2 | THU051 | 4 | 60 |
| 7 | CSDL 1 | THU052 | 3 | 45 |
| 8 | CSDL 2 | THU053 | 4 | 60 |
| 9 | Thiết kế web 1 | THU054 | 4 | 60 |
| 10 | Thiết kế web 2 | THU055 | 3 | 45 |
| 11 | Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin | THU056 | 4 | 60 |
| 12 | Kỹ thuật lập trình | THU057 | 3 | *45* |
| 13 | Hệ thống tìm tin | THU059 | 3 | 45 |
| 14 | Thư viện số | THU036 | 3 | 45 |
| 15 | Hệ quản trị thư viện tích hợp | THU006 | 2 | 30 |
| 16 | Tra cứu thông tin | THU043 | 3 | 45 |
| 17 | Dịch vụ thông tin – thư viện | THU003 | 4 | 60 |
| 18 | Quản lý cơ quan thông tin- thư viện | THU060 | 3 | 45 |
| **III** | **Nhóm học phần tự chọn** |  | **16** |  |
|  | **Chọn tối thiểu 16 tín chỉ trong các môn học dưới đây** |  |  |  |
| 1 | An toàn bảo mật thông tin | THU061 | 3 | *45* |
| 2 | Xây dựng cổng thông tin | THU062 | 4 | *60* |
| 3 | Hệ thống thông tin doanh nghiệp |  | 4 | 60 |
| 4 | Khai thác dữ liệu | THU075 | 4 | 60 |
| 5 | Phát triển phần mềm mã nguồn mở | THU076 | 4 | 60 |
| 8 | Đào tạo kiến thức thông tin | THU066 | 2 | 30 |
| 9 | Thông tin phục vụ lãnh đạo | THU028 | 2 | 30 |
| 10 | Thông tin khoa học và công nghệ | THU025 | 2 | 30 |
| 11 | Thông tin kinh tế | THU027 | 2 | 30 |
| 12 | Thông tin sức khỏe và y tế | THU029 | 2 | 30 |
| 13 | Xã hội thông tin | THU067 | 2 | 30 |
| 14 | Marketing sản phẩm, dịch vụ thông tin-thư viện | THU013 | 3 | 45 |
| **IV.** | **KIẾN THỨC BỔ TRỢ** |  | **4** |  |
|  | **Chọn tối thiểu 4 tín chỉ trong các môn học dưới đây** | **Mã học phần** |  |  |
| 1 | Tâm lý xã hội | THU021 | 2 | 30 |
| 2 | Tâm lý lứa tuổi | XHH014 | 2 | 30 |
| 3 | Các kỹ năng cơ bản trong quản trị hành chính văn phòng | LUU002 | 3 | 45 |
| 4 | Công tác văn thư lưu trữ trong các doanh nghiệp | LUU007 | 3 | 45 |
| 5 | Lưu trữ học đại cương | LUU017 | 2 | 30 |
| 6 | Tổng quan về công tác văn thư | LUU034 | 2 | 30 |
| 7 | Tổng quan về quản trị hành chính văn phòng | LUU035 | 2 | 30 |
| 8 | Kỹ năng giao tiếp trong quản lý | LUU011 | 2 | 30 |
| 9 | Luật sở hữu trí tuệ | QTE021 | 2 | 30 |
| 10 | Văn hóa giao tiếp | VHH040 | 2 | 30 |
| 11 | Quan hệ công chúng ứng dụng | BCH031 | 3 | 45 |
| **V.** | **THỰC TẬP** |  | **6** |  |
| 1 | Thực tập giữa khóa | THU039.1 | 2 | 30 |
| 2 | Đồ án tốt nghiệp | THU071 | 4 | 60 |

**6.2.2 CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN THÔNG TIN**

**Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 94 tín chỉ**

**Kiến thức cơ sở ngành: 11 tín chỉ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên môn học** | **Mã học phần** | **Số TC** | **Số tiết** |
| 01 | Thư viện học đại cương | THU035 | 3 | 45 |
| 02 | Thông tin học đại cương | THU024 | 4 | 60 |
| 03 | Thư mục học đại cương | THU030 | 4 | 60 |

**Nhóm kiến thức chuyên ngành**: **66 tín chỉ**

##### Nhóm học phần bắt buộc: 56 tín chỉ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Môn học** | **Mã học phần** | **Số TC** | **Số tiết** |
| 01 | Vật mang tin | THU011 | 2 | 30 |
| 02 | Xây dựng nguồn tài nguyên thông tin | THU045 | 4 | 60 |
| 03 | Biên mục mô tả | THU002 | 3 | 45 |
| 04 | Biên mục chủ đề | THU001 | 4 | 60 |
| 05 | Phân loại tài liệu | THU015 | 4 | 60 |
| 07 | MARC 21 | THU012 | 3 | 45 |
| 08 | Tổ chức và bảo quản tài liệu | THU042 | 3 | 45 |
| 09 | Nhập môn CSDL | THU014 | 4 | 60 |
| 10 | Hệ thống tìm tin | THU007 | 4 | 60 |
| 11 | Tra cứu thông tin | THU043 | 3 | 45 |
| 12 | Phương pháp làm tóm tắt, chú thích, tổng luận | THU019 | 3 | 45 |
| 13 | Định từ khóa | THU004 | 2 | 30 |
| 14 | Hệ quản trị thư viện tích hợp | THU006 | 2 | 30 |
| 15 | Dịch vụ thông tin-thư viện | THU003 | 4 | 60 |
| 16 | Thư viện số | THU036 | 3 | 45 |
| 17 | Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thông tin - thư viện | THU044 | 4 | 60 |
| 18 | Tổ chức, quản lý hoạt động thông tin-thư viện | THU041 | 4 | 60 |

***Nhóm học phần tự chọn: 10 tín chỉ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Môn học** | **Mã học phần** | **Số TC** | **Số tiết** |
| 01 | Thư viện thiếu nhi | THU037 | 2 | 30 |
| 02 | Phần mềm quản trị TV tích hợp Libol | THU016 | 2 | 30 |
| 03 | Marketing sản phẩm, dịch vụ thông tin-thư viện | THU013 | 3 | 45 |
| 04 | Phần mềm quản trị TV tích hợp Virtual | THU017 | 2 | 30 |
| 05 | Thư mục tài liệu khoa học – công nghệ | THU032 | 2 | 30 |
| 06 | Thư mục tài liệu văn học – nghệ thuật | THU033 | 2 | 30 |
| 07 | Thư mục tài liệu chính trị - xã hội | THU031 | 2 | 30 |
| 08 | LCSH | THU010 | 2 | 30 |
| 09 | Hệ quản trị CSDL Access | THU005 | 3 | 45 |
| 10 | Thiết kế web căn bản | THU022 | 3 | 45 |
| 11 | Thông tin địa chí | THU023 | 2 | 30 |
| 12 | Thông tin phục vụ lãnh đạo | THU028 | 2 | 30 |
| 13 | Thư viện trường học | THU038 | 2 | 30 |
| 14 | Thư viện cho người sử dụng đặc biệt | THU034 | 2 | 30 |
| 15 | Thông tin KH & CN | THU025 | 2 | 30 |
| 16 | Thông tin KHXH & NV | THU026 | 2 | 30 |
| 17 | Thông tin kinh tế | THU027 | 2 | 30 |
| 18 | Thông tin sức khỏe và y tế | THU029 | 2 | 30 |
| 19 | Phương pháp nghiên cứu khoa học thư viện-thông tin | THU020 | 2 | 30 |
| 20 | Pháp chế thư viện – thông tin | THU018 | 2 | 30 |

**Kiến thức bổ trợ: sinh viên tự chọn 8 tín chỉ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Môn học** | **Mã học phần** | **Số TC** | **Số tiết** |
| 01 | Tâm lý xã hội | THU021 | 2 | 30 |
| 02 | Tâm lý lứa tuổi | XHH014 | 2 | 30 |
| 03 | Các kỹ năng cơ bản trong quản trị hành chính văn phòng | LUU002 | 3 | 45 |
| 04 | Công tác văn thư lưu trữ trong các doanh nghiệp | LUU007 | 3 | 45 |
| 05 | Văn hoá công sở | LUU039 | 2 | 30 |
| 06 | Lưu trữ học đại cương | LUU017 | 2 | 30 |
| 07 | Tổng quan về công tác văn thư | LUU034 | 2 | 30 |
| 08 | Tổng quan về quản trị hành chính văn phòng | LUU035 | 2 | 30 |
| 09 | Kỹ năng giao tiếp trong quản lý | LUU011 | 2 | 30 |
| 10 | Luật sở hữu trí tuệ | QTE021 | 2 | 45 |
| 11 | Văn hoá giao tiếp | VHH040 | 2 | 30 |
| 12 | Quan hệ công chúng ứng dụng | BCH031 | 3 | 45 |

**Thực tập**: **09** tín chỉ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Môn học** | **Mã học phần** | **Số TC** | **Số tiết** |
| 01 | Thực tập giữa khóa | THU039 | 2 | 30 |
| 02 | Thực tập tốt nghiệp | THU040 | 7 | 105 |

**7. Liên hệ:**

**Khoa Thư viện – Thông tin học**

**Phòng A103, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

**- Điện thoại:** ĐT: 08.38221903(143)

**- Website:** <http://tvtth.hcmussh.edu.vn/>  **Email:** thuvienthongtin@hcmussh.edu.vn