|  |  |
| --- | --- |
|  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**VIỆN KHXHNV****‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾** |

**HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHXHNV VỀ XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO TIẾP CẬN CDIO**

**I. Thành phần tham dự:** Ban lãnh đạo viện KHXHNV, trợ lý đào tạo cùng toàn thể cán bộ tham gia giảng dạy ngành Quản lý nhà nước.

**Địa điểm**: Văn phòng Viện Khoa học xã hội và nhân văn

**Thời gian:** 8h00 ngày 05/8/2018

Chủ trì: PGS.TS. Trần Viết Quang

Thư ký: ThS. Phạm Thị Thúy Hồng

**II. Nội dung:** Thảo luận thống nhất góp ý về xây dựng khung chương trình của ngành Quản lý nhà nước theo hướng tiếp cận CDIO

1. PGS.TS: Trần Viết Quang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, chủ trì cuộc họp: tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần, thông qua chương trình cuộc họp.

2. TS. Vũ Thị Phương Lê: trình bày chủ trương của Nhà trường về việc định hướng xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO.

3. ThS. Nguyễn Thị Lê Vinh: trình bày cách thức thiết lập các học phần theo mô-đun, khung chương trình dự kiến, điều kiện ràng buộc các học phần.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THIẾT LẬP CÁC HỌC PHẦN THEO MÔ-ĐUN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên học phần** | **Số TC** |
| **Giáo dục đại cương**  | **48** |
| 1 | LIT20006 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 3 |
| 2 | POL20001 | Lôgic hình thức | 3 |
| 3 | LAW20001 | Lý luận về nhà nước và pháp luật | 4 |
| 4 | HIS20001 | Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn | 3 |
| 5 | ENG10001 | Tiếng Anh 1 | 3 |
| 6 | LAW20002 | Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng | 3 |
| 7 | POL10001 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin | 5 |
| 8 | EDU20004 | Tâm lý học đại cương | 3 |
| 9 | INF20002 | Tin học | 3 |
| 10 | SOW20001 | Xã hội học đại cương | 3 |
|  | NAP10001 | Giáo dục quốc phòng 1 ( Đường lối quân sự) | (3) |
|  | NAP10002 | Giáo dục quốc phòng 2 ( Công tác QPAN) | (2) |
|  | NAP10003 | Giáo dục quốc phòng 3 ( QS chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng…) | (3) |
|  | SP010001 | Giáo dục thể chất | (5) |
| 11 | POL10003 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | 3 |
| 12 | HIS20003 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 |
| 13 | HIS20004 | Tiến trình lịch sử Việt Nam | 4 |
| 14 | ENG10002 | Tiếng Anh 2 | 3 |
| 15 | POL10002 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 3 |
| **Giáo dục chuyên nghiệp**  | **77** |
|  | **Các học phần cơ sở ngành** | **33** |
| 16 | SMT20001 | Đại cương về quản lý nhà nước | 3 |
| 17 | SMT30001 | Kinh tế học đại cương | 4 |
| 18 | LAW30006 | Luật hiến pháp | 4 |
| 19 | SMT20002 | Tác phẩm Mác – Lênin và Hồ Chí Minh về nhà nước | 5 |
| 20 |   | Tự chọn 1 | 2 |
| 21 | SMT30004 | Lịch sử chính quyền nhà nước Việt Nam | 4 |
| 22 | LAW30014 | Pháp luật Việt Nam | 5 |
| 23 | SMT30005 | Phương pháp NCKH ngành Quản lý nhà nước | 3 |
| 24 | SMT30006 | Quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ | 4 |
|  | **Các học phần chung của ngành** | **44** |
| 25 | POL30013 | Triết học | 4 |
| 26 | POL30026 | Chính sách công | 3 |
| 27 | POL30015 | Chính trị với quản lý xã hội | 4 |
| 28 | POL30021 | Hành chính học | 4 |
| 29 | LAW30005 | Luật hành chính | 5 |
| 30 |   | Tự chọn 2 | 2 |
| 31 | POL30032 | Khoa học quản lý | 3 |
| 32 | LAW20003 | Luật kinh tế | 3 |
| 33 | SMT30011 | Quản lý nhà nước về kinh tế | 4 |
| 34 | SMT30012 | Quản lý nhà nước về tài chính | 3 |
| 35 | SMT30010 | Văn hóa công sở và đạo đức công vụ | 3 |
| 36 | SMT30013 | Thực tập cuối khóa | 5 |

Tự chọn 1: Chọn 1 trong 3 học phần

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên học phần** | **Số TC** |
| 1 | SMT30002 | Tổ chức chính quyền cơ sở | 2 |
| 2 | SMT30003 | Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính | 2 |
| 3 | HIS20005 | Kỹ năng làm việc nhóm | 2 |

Tự chọn 2: Chọn 1 trong 3 học phần

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên học phần** | **Số TC** |
| 1 | SMT30007 | Nghiệp vụ văn thư lưu trữ | 2 |
| 2 | SMT30008 | Pháp luật về cán bộ công chức, viên chức | 2 |
| 3 | SMT30009 | Kỹ năng tổ chức công sở | 2 |

THIẾT LẬP ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC HỌC PHẦN TRONG KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên học phần** | **Số TC** | **Phân kỳ** | **Học phần học trước** |
| 1 | LIT20006 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 3 | 1 |  |
| 2 | POL20001 | Lôgic hình thức | 3 | 1 |  |
| 3 | LAW20001 | Lý luận về nhà nước và pháp luật | 4 | 1 |  |
| 4 | HIS20001 | Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn | 3 | 1 |  |
| 5 | ENG10001 | Tiếng Anh 1 | 3 | 2 |  |
| 6 | LAW20002 | Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng | 3 | 2 |  |
| 7 | POL10001 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin | 5 | 2 |  |
| 8 | EDU20004 | Tâm lý học đại cương | 3 | 2 |  |
| 9 | INF20002 | Tin học | 3 | 2 |  |
| 10 | SOW20001 | Xã hội học đại cương | 3 | 1-3 |  |
|  | NAP10001 | Giáo dục quốc phòng 1 ( Đường lối quân sự) | (3) | 3 |  |
|  | NAP10002 | Giáo dục quốc phòng 2 ( Công tác QPAN) | (2) | 1-3 |  |
|  | NAP10003 | Giáo dục quốc phòng 3 ( QS chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng…) | (3) | 1-3 |  |
|  | SP010001 | Giáo dục thể chất | (5) | 1-3 |  |
| 11 | POL10003 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | 3 | 3 |  |
| 12 | HIS20003 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | 3 |  |
| 13 | HIS20004 | Tiến trình lịch sử Việt Nam | 3 | 3 |  |
| 14 | ENG10002 | Tiếng Anh 2 | 4 | 3 |  |
| 15 | POL10002 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 4 |  |
| 16 | SMT20001 | Đại cương về quản lý nhà nước | 3 | 4 | Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn |
| 17 | SMT30001 | Kinh tế học đại cương | 4 | 4 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin |
| 18 | LAW30006 | Luật hiến pháp | 4 | 4 | Lý luận về nhà nước và pháp luật |
| 19 | SMT20002 | Tác phẩm Mác – Lênin và Hồ Chí Minh về nhà nước | 5 | 4 | Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn |
| 20 |   | Tự chọn 1 | 2 | 5 |  |
| 21 | SMT30004 | Lịch sử chính quyền nhà nước Việt Nam | 4 | 5 | Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn |
| 22 | LAW30014 | Pháp luật Việt Nam | 5 | 5 | Luật hiến pháp |
| 23 | SMT30005 | Phương pháp NCKH ngành Quản lý nhà nước | 3 | 5 | Đại cương về quản lý nhà nước |
| 24 | SMT30006 | Quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ | 4 | 5 | Đại cương về quản lý nhà nước |
| 25 | POL30013 | Triết học | 4 | 6 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin |
| 26 | POL30026 | Chính sách công | 3 | 6 | Đại cương về quản lý nhà nước |
| 27 | POL30015 | Chính trị với quản lý xã hội | 4 | 6 | Lịch sử chính quyền nhà nước Việt Nam |
| 28 | POL30021 | Hành chính học | 4 | 6 | Phương pháp NCKH ngành Quản lý nhà nước |
| 29 | LAW30005 | Luật hành chính | 5 | 6 | Pháp luật Việt Nam |
| 30 |   | Tự chọn 2 | 2 | 6 |  |
| 31 | POL30032 | Khoa học quản lý | 3 | 7 | Phương pháp NCKH ngành Quản lý nhà nước |
| 32 | LAW20003 | Luật kinh tế | 3 | 7 | Kinh tế học đại cương |
| 33 | SMT30011 | Quản lý nhà nước về kinh tế | 4 | 7 | Kinh tế học đại cương |
| 34 | SMT30012 | Quản lý nhà nước về tài chính | 3 | 7 | Chính sách công |
| 35 | SMT30010 | Văn hóa công sở và đạo đức công vụ | 3 | 7 | Chính trị với quản lý xã hội |
| 36 | SMT30013 | Thực tập cuối khóa | 5 | 8 |  |
|  |  |  | 125 |   |  |

 |

**III. Kết luận của hội đồng**

PGS.TS. Trần Viết Quang kết luận, thống nhất khung chương trình ngành QLNN theo hướng tiếp cận CDIO như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên học phần** | **Loại** **HP** | **Số TC** | **Số tiết** | **Mô đun** | **Phân kỳ** |
| **LT** | **TH** | **TL/ BT** |
| 1 | LIT20006 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | X | 3 | 30 |   | 15 | GDĐC | 1 |
| 2 | POL20001 | Lôgic hình thức | X | 3 | 30 |   |  15 | GDĐC | 1 |
| 3 | LAW20001 | Lý luận về nhà nước và pháp luật | X | 4 | 40 |   | 20 | GDĐC | 1 |
| 4 | HIS20001 | Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn | X | 3 | 30 |   |  | GDĐC | 1 |
| 5 | ENG10001 | Tiếng Anh 1 | X | 3 | 30 |   | 15 | GDĐC | 2 |
| 6 | LAW20002 | Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng | X | 3 | 30 |   | 15 | GDĐC | 2 |
| 7 | POL10001 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin | X | 5 | 50 |   | 25 | GDCN | 2 |
| 8 | EDU20004 | Tâm lý học đại cương | X | 3 | 30 |   | 15 | GDĐC | 2 |
| 9 | INF20002 | Tin học | X | 3 | 30 |   | 15 | GDĐC | 2 |
| 10 | SOW20001 | Xã hội học đại cương | X | 3 | 30 |   | 15 | GDĐC | 1-3 |
|  | NAP10001 | Giáo dục quốc phòng 1 ( Đường lối quân sự) | X | (3) | 45 |  |  |  | 3 |
|  | NAP10002 | Giáo dục quốc phòng 2 ( Công tác QPAN) | X | (2) | 30 |  |  |  | 1-3 |
|  | NAP10003 | Giáo dục quốc phòng 3 ( QS chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng…) | X | (3) | 15 | 30 |  |  | 1-3 |
|  | SP010001 | Giáo dục thể chất | X | (5) | 15 | 60 |  |  | 1-3 |
| 11 | POL10003 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | X | 3 | 30 |   | 15 | GDĐC | 3 |
| 12 | HIS20003 | Lịch sử văn minh thế giới | X | 3 | 30 |   | 15 | GDĐC | 3 |
| 13 | HIS20004 | Tiến trình lịch sử Việt Nam | X | 3 | 30 |   | 15 | GDĐC | 3 |
| 14 | ENG10002 | Tiếng Anh 2 | X | 4 | 45 |  | 15  | GDĐC | 3 |
| 15 | POL10002 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | X | 2 | 20 |   | 10 | GDĐC | 4 |
| 16 | SMT20001 | Đại cương về quản lý nhà nước | X | 3 | 30 |   |  15 | GDCN | 4 |
| 17 | SMT30001 | Kinh tế học đại cương | X | 4 | 40 |  |   | GDĐC | 4 |
| 18 | LAW30006 | Luật hiến pháp | X | 4 | 40 |   | 20 | GDĐC | 4 |
| 19 | SMT20002 | Tác phẩm Mác – Lênin và Hồ Chí Minh về nhà nước | X | 5 | 50 |   | 25 | GDĐC | 4 |
| 20 |   | Tự chọn 1 | 🗸 | 2 | 20 |   | 10 | GDCN | 5 |
| 21 | SMT30004 | Lịch sử chính quyền nhà nước Việt Nam | X | 4 | 40 |   | 20 | GDCN | 5 |
| 22 | LAW30014 | Pháp luật Việt Nam | X | 5 | 50 |   |   | GDCN | 5 |
| 23 | SMT30005 | Phương pháp NCKH ngành Quản lý nhà nước | X | 3 | 20 |   | 10 | GDĐC | 5 |
| 24 | SMT30006 | Quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ | X | 4 | 30 |   |   | GDCN | 5 |
| 25 | POL30013 | Triết học | X | 4 | 40 |   | 20 | GDCN | 6 |
| 26 | POL30026 | Chính sách công | X | 3 | 30 |   | 15 | GDCN | 6 |
| 27 | POL30015 | Chính trị với quản lý xã hội | X | 4 | 40 |  | 20 | GDCN | 6 |
| 28 | POL30021 | Hành chính học | X | 4 | 30 |   |   | GDĐC | 6 |
| 29 | LAW30005 | Luật hành chính | X | 5 | 50 |   |  | GDCN | 6 |
| 30 |   | Tự chọn 2 | 🗸 | 2 | 20 |   | 10 | GDCN | 6 |
| 31 | POL30032 | Khoa học quản lý | X | 3 | 30 |   | 15 | GDCN | 7 |
| 32 | LAW20003 | Luật kinh tế | X | 3 | 30 |   | 15 | GDCN | 7 |
| 33 | SMT30011 | Quản lý nhà nước về kinh tế | X | 4 | 35 |   |  10 | GDCN | 7 |
| 34 | SMT30012 | Quản lý nhà nước về tài chính | X | 3 | 40 |   | 20 | GDCN | 7 |
| 35 | SMT30010 | Văn hóa công sở và đạo đức công vụ | X | 3 | 30 |   | 15 | GDCN | 7 |
| 36 | SMT30013 | Thực tập cuối khóa | X | 5 |  |  75 |   | GDCN | 8 |
|  |  |  |  | 125 |   |  |  |  |   |   |

##  Tự chọn 1: Chọn 1 trong 3 học phần

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMT30002 | Tổ chức chính quyền cơ sở | 🗸 | 2 | 30 |  | 15 |  | GDĐC | 2 |
| 2 | SMT30003 | Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính | 🗸 | 2 | 30 |  | 15 |  | GDĐC | 2 |
| 3 | HIS20005 | Kỹ năng làm việc nhóm | 🗸 | 2 | 30 |  | 15 |  | GDĐC | 2 |

##  Tự chọn 2: Chọn 1 trong 3 học phần

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMT30007 | Nghiệp vụ văn thư lưu trữ | 🗸 | 2 | 30 |  | 15 |  | GDĐC | 3 |
| 2 | SMT30008 | Pháp luật về cán bộ công chức, viên chức | 🗸 | 2 | 30 |  | 15 |  | GDĐC | 3 |
| 3 | SMT30009 | Kỹ năng tổ chức công sở | 🗸 | 2 | 30 |  | 15 |  | GDĐC | 3 |

##

 **Thư ký Chủ tọa**

****

****

 **ThS. Phạm Thị Thúy Hồng PGS.TS. Trần Viết Quang**