**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ GIÁO DỤC KHÓA 2014,2015**

**SỐ TÍN CHỈ 146**

**Khối Kiến Thức Đại Cương**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Khối Kiến Thức Đại Cương**
 | **Ghi chú**   |
| **1. Khối kiến thức bắt buộc (39 TC)** |
| **STT** | **Tên Môn Học** | **Mã** **Môn Học** | **Chuyên Ngành QLGD** |
|  | Cơ sở văn hóa Việt Nam | DAI012 | 2 |  KH 1, ĐỢT 1 |
|  | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng SảnViệt Nam | DAI003 | 3 | HK 4, ĐỢT 2  |
|  | Lịch sử văn minh thế giới | DAI016 | 3 |  HK1, ĐỢT 2 |
|  |  **Đại cương khoa học nhận thức** |  | 3 | HK1, ĐỢT 2 |
|  | **Phương pháp học đại học** | DAI006 | 2 | HK 1, ĐỢT 1 |
|  | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênnin 1 | DAI001 | 2 | HK 1, ĐỢT 1 |
|  | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênnin 2 3 | DAI002 | 3 | HK 2, ĐỢT 1  |
|  | Tư duy hiệu quả |  | 2 | HK 2, ĐỢT 2 |
|  | Tư tưởng Hồ Chí Minh | DAI004 | 2 | HK 4, ĐỢT 1 |
|  | Xã hội học đại cương | DAI021 | 2 | HK 2, ĐỢT 1 |
|  | Pháp luật đại cương | DAI024 | 2 |  |
|  | Tin học đại cương |   | 3 (SV tự tích luỹ) | X |
|  | Ngoại ngữ |   | 10 (SV tự tích luỹ) | X |
| **Tổng:** | **38** |  |
| 1. **Khối kiến thức Tự Chọn (6 - 8 TC)**

  |
|  | Logic học đại cương | DAI020 | 2 |  |
|  | Phương pháp luận sáng tạo |  | 2 | HK 3, ĐỢT 1 |
|  | Quản trị học căn bản \* | QT01 | 3 | Khoa Kinh tế, TrườngĐH Kinh tế Luật  |
| Quản trị cơ bản \* | DUL037 | 3 | BM Du lịch - HCMUSSH |
| Quản trị học đại cương \* | LUU027 | 2 | BM Lưu trữ học- HCMUSSH |
|  | Đạo đức học  |  | 2 | HK 4, ĐỢT 2 |
|  | Triết học đại cương |  | 3 | HK 1, ĐỢT 2 |
|  | Kinh tế học đại cương | DAI026 | 2 |  |
|  | Thực hành văn bản Tiếng Việt | DAI015 | 2 |  |
|  | Tôn giáo học đại cương | DAI029 | 2 |  |
|  | Mỹ học đại cương | DAI025 | 2 |  |
|  | Nhân học đại cương | DAI023 | 2 |   |
|  | Tiến trình lịch sử Việt Nam | DAI017 | 3 |   |
|  | Môi trường và phát triển | DAI006 | 2 |  |
|  | Chính trị học đại cương | DAI028 | 2 |   |

**Khối Kiến thức cơ sở ngành**

 ***Các môn học bắt buộc (45 tín chỉ)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Môn Học** | **Mã** **Môn Học** | **Số** **tín chỉ** | **Ghi** **chú** |
|  | Cơ sở pháp lý trong hoạt động giáo dục |   | 3 | Đổi từ môn LGD-LLĐThêm 2 nd mới: (1) Điều lệ trường học và (2) Luật Giáo dục đại học |
|  | Đại cương Khoa học Quản lý | GDH004 | 2 |   |
|  | Giáo dục học đại cương | GDH010 | 3 |   |
|  | Kiến tập nghề nghiệp |   | 3 | Môn mới bổ sung: 90 tiết |
|  | Lịch Sử Giáo dục  |   | 3 |  Ghép lại từ môn LSGD VN và LSGD TG |
|  | Lý luận dạy học | GDH019 | 3 |   |
|  | Lý luận Giáo dục | GDH020 | 3 |   |
|  | Nhập môn kinh tế học giáo dục |   | 2 |  Đổi từ tên cũ là Kinh tế học giáo dục |
|  | Phương pháp NCKH giáo dục |   | 3 | 60 tiết |
|  | Sinh lý học thần kinh | GDH031 |  3 |   |
|  | Tâm lí học đại cương |   | 3 | 60 tiết |
|  | Tâm lí học phát triển | TLH028 | 3 |   |
|  | Thống kê ứng dụng trong giáo dục | GDH037 | 3 | 60 tiết |
|  | Tiếng Anh cơ sở ngành 1 |   | 3 | Môn mới: 75 tiết |
|  | Tiếng Anh cơ sở ngành 2 |   | 3 | Môn mới: 75 tiết |
|  | Xử ký dữ liệu nghiên cứu trong KHGD | DAI045 | 3 |   |
|  | Nhập môn Xã hội học giáo dục | GDH044 | 2 |  Đổi từ tên môn học cũ là Xã hội học GD |
| **Tổng** | **45** |   |

***Các môn học tự chọn (tích lũy tối thiểu 09 tín chỉ)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Môn Học** | **Mã** **Môn Học** | **Số** **tín chỉ** | **Ghi chú** |
|  | Lịch sử tâm lí học | TLH007 | 3 |  |
|  | Giáo dục cộng đồng | GDH007 | 2 |   |
|  | Giáo dục dân số môi trường | GDH008 | 2 |   |
|  | Giáo dục gia đình | GDH009 | 2 |   |
|  | Giáo dục suốt đời | GDH012 | 2 |   |
|  | Lý luận giáo dục lại | GDH021 | 3 |   |
|  | Lý thuyết học tập |   | 2 |  Môn mới |
|  | Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ |   | 2 |  Bộ môn Lưu trữ học- Quản Trị văn phòng, HCMUSSH. |
|  | Sinh lý học thần kinh | GDH031 | 3 |  |
|  | Tâm lý học thần kinh | TLH031 | 3 |   |
|  | Tâm lý học xã hội | TLH034 | 3 |   |

**Khối Kiến thức Chuyên ngành**

***Các môn học bắt buộc(36 tín chỉ)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Môn Học** | **Mã** **Môn Học** | **Số** **tín chỉ** | **Ghi** **Chú** |
|  | Giáo dục so sánh |   | 3 |  Đổi từ tên môn học cũ là *GDH SS* |
|  | Lãnh đạo và quản lý Giáo dục | GDH015 | 3 |   |
|  | Marketing trong Giáo dục | GDH022 | 2 |   |
|  | Nhập môn chính sách giáo dục | GDH001 | 2 |  Đổi từ tện môn học cũ là *Chính sánh- chiến lược giáo dục* |
|  | Quản lý chất lượng giáo dục |   | 2 | Đổi từ tên môn học cũ là *Đánh giá và QLCLGD* |
|  | Quản lý nhà nước trong giáo dục |   | 2 | **Môn mới** |
|  | Quản lý dự án giáo dục | GDH026 | 2 |   |
|  | Quản trị nguồn nhân lực trong Giáo dục | GDH028 | 3 |  Đổi từ tên môn học cũ là *Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong GD* |
|  | Quản lý tài chính trong giáo dục |   | 2 | Đổi từ tên môn học cũ là *Quản lý tài chính, ngân sách trong GD*  |
|  | Quản lý trường học | GDH030 | 3 |   |
|  | Tâm lý học quản lý | TLH029 | 3 |   |
|  | Thực tập chuyên ngành | GDH036 | 5 | 150 tiết |
|  | Tiếng Anh chuyên ngành 1 |   | 2 |  Môn mới:60 tiết |
|  | Tiếng Anh chuyên ngành 2 |   | 2 | Môn mới:60 tiết |
| **Tổng** | **36** |   |

***Các môn học tự chọn (SV tích lũy tối thiểu 12 tín chỉ)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Môn Học** | **Mã** **Môn Học** | **Số** **tín chỉ** | **Ghi** **Chú** |
|  | Hành chính công \* | TRI112 | 3 | Khoa Triết học |
| Chính sách công\* | CS01 | 3 | Khoa Kinh tế -ĐH Kinh tế Luật |
| Chính sách công\* | TRI112 | 3 | Khoa Triết học - HCMUSSH |
|  | Công tác đoàn – đội | GDH002 | 2 | 45 tiết |
|  | Công tác xã hội | GDH003 | 2 |   |
|  | Công tác xã hội trong trường học | CXH006 | 2 | Khoa Công tác xã hội |
|  | Công tác xã hội với gia đình và trẻ em | CXH009 | 2 | Khoa Công tác xã hội |
|  | Đánh giá kết quả học tập | GDH005 | 2 |   |
|  | Giáo dục đặc biệt |   | 3 | Điều chỉnh, kết hợp từ 2 môn *TLH trẻ khuyết tật* và *GD trẻ khuyết tật* |
|  | Khoá luận tốt nghiệp ***(hoặc học bổ túc 10 TC môn tự chọn chuyên ngành)*** |   | 10 |   |
|  | Kỹ năng cơ bản trong tổ chức và phát triển cộng đồng | CXH043 | 3 | Khoa Công tác xã hội,HCMUSSH |
|  | Lý truyết và kỹ thuật xây dựng test | TLH008 | 3 | Khoa Tâm lý học,HCMUSSH |
|  | Nhập môn quan hệ công chúng | DAI041 | 2 |   |
|  | Phương pháp giảng dạy | GDH023 | 2 |   |
|  | Quản lý hoạt động phối hợp trong giáo dục |   | 2 |  |
|  | Quản trị hành chính văn phòng \* | QT17 | 3 | Khoa Kinh tế, TrườngĐH Kinh tế-Luật |
|  |  |  |  |  |
|  | Tâm lí học lệch chuẩn | TLH024 | 3 |  |
|  | Tâm lí học truyền thông |   | 3 |   |
|  | Tâm lý học giao tiếp | TLH015 | 3 |  |
|  | Tâm lý học lao động |   | 3 |   |
|  | Tâm lý học sư phạm | GDH032 | 3 |  |
|  | Tâm lý nhân sự | TLH035 | 3 | Khoa Tâm lý học, HCMUSSH |
|  | Tâm lý và GD giới tính | GDH033 | 3 |   |
|  | Tham vấn học đường |   | 3 |  |
|  | Tham vấn hướng nghiệp |   | 2 |  |
|  | Tham vấn tâm lí 1 |   | 3 |   |
|  | Tham vấn tâm lí 2 |   | 3 |  |
|  | Thanh tra giáo dục | GDH035 | 2 |  |
|  | Trắc nghiệm khách quan | GDH039 | 2 |  |
|  | Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học | GDH043 | 2 |   |

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÂM LÝ GIÁO DỤC KHÓA 2014,2015**

**SỐ TÍN CHỈ 146**

**Khối Kiến Thức Đại Cương**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Khối Kiến Thức Đại Cương**
 | **Ghi chú**   |
| 1. Khối kiến thức bắt buộc (39 TC) |
| STT | Tên Môn Học | MãMôn Học | Chuyên Ngành TLGD |
|  | Cơ sở văn hóa Việt Nam | DAI012 | 2 |  KH 1, ĐỢT 1 |
|  | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng SảnViệt Nam | DAI003 | 3 | HK 4, ĐỢT 2  |
|  | Lịch sử văn minh thế giới | DAI016 | 3 |  HK1, ĐỢT 2 |
|  |  Đại cương khoa học nhận thức |  | 3 | HK1, ĐỢT 2 |
|  | Phương pháp học đại học | DAI006 | 2 | HK 1, ĐỢT 1 |
|  | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênnin 1 | DAI001 | 2 | KH 1, ĐỢT 1 |
|  | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênnin 2 3 | DAI002 | 3 | HK 2, ĐỢT 1  |
|  | Tư duy hiệu quả |  | 2 | HK 2, ĐỢT 2 |
|  | Tư tưởng Hồ Chí Minh | DAI004 | 2 | HK 4, ĐỢT 1 |
|  | Xã hội học đại cương | DAI021 | 2 | HK 2, ĐỢT 1 |
|  | Pháp luật đại cương | DAI024 | 2 |  |
|  | Tin học đại cương |   | 3 (SV tự tích luỹ) |  X |
|  | Ngoại ngữ |   | 10 (SV tự tích luỹ) |  X |
| Tổng: | 39 |   |
| 1. Khối kiến thức Tự Chọn (6 - 8 TC)
 |   |
|  | Logic học đại cương | DAI020 | 2 |  |
|  | Phương pháp luận sáng tạo |  | 2 | HK 3, ĐỢT 1 |
|  | Quản trị học căn bản  | QT01 |  | Khoa Kinh tế, TrườngĐH Kinh tế Luật  |
|  | Đạo đức học  |  | 2 | HK 4, ĐỢT 2 |
|  | Triết học đại cương |  | 3 | HK 1, ĐỢT 2 |
|  | Kinh tế học đại cương | DAI026 | 2 |   |
|  | Thực hành văn bản Tiếng Việt | DAI015 | 2 |   |
|  | Tôn giáo học đại cương | DAI029 | 2 |  |
|  | Mỹ học đại cương | DAI025 | 2 |  |
|  | Môi trường và phát triển | DAI006 | 2 |  |
|  | Nhân học đại cương | DAI023 | 2 |   |
|  | Tiến trình lịch sử Việt Nam | DAI017 | 3 |   |
|  | Chính trị học đại cương | DAI028 | 2 |   |

**Khối Kiến thức cơ sở ngành**

 ***Các môn học bắt buộc (48 tín chỉ)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Môn Học** | **Mã** **Môn Học** | **Số** **tín chỉ** | **Ghi** **chú** |
|  | Giáo dục học đại cương | GDH010 | 3 |  |
|  | Kiến tập nghề nghiệp |   | 3 | Môn mới bổ sung:90 tiết |
|  | Lý luận dạy học | GDH019 | 3 |  |
|  | Lý luận Giáo dục | GDH020 | 3 |  |
|  | Phương pháp NCKH giáo dục |   | 3 | 60 tiết |
|  | Sinh lý học thần kinh | GDH031 |  3 |   |
|  | Tâm lí học đại cương |   | 3 | 60 tiết |
|  | Cơ sở pháp lý trong hoạt động giáo dục |   | 3 | **Đổi từ môn LGD-LLĐThêm 2 nd mới: (1) Điều lệ trường học và (2) Luật Giáo dục đại học** |
|  | Tâm lý học xã hội | TLH034 | 3 |   |
|  | Tâm lí học phát triển | TLH028 | 3 |   |
|  | Tâm lý học thần kinh | TLH031 | 3 |  |
|  | Thống kê ứng dụng trong giáo dục | GDH037 | 3 | 60 tiết |
|  | Tiếng Anh cơ sở ngành 1 |   | 3 | Môn mới: 75 tiết |
|  | Tiếng Anh cơ sở ngành 2 |   | 3 | Môn mới: 75 tiết |
|  | Xử ký dữ liệu nghiên cứu trong KHGD | DAI045 | 3 |  Môn mới |
|  | Lịch sử tâm lý học | TLH007 | 3 |  |
| **Tổng** | **48** |   |

***Các môn học tự chọn (tích lũy tối thiểu 09 tín chỉ)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Môn Học** | **Mã** **Môn Học** | **Số** **tín chỉ** | **Ghi chú** |
| 1 | Đại cương Khoa học Quản lý | GDH004 | 2 |  |
| 2 | Giáo dục cộng đồng | GDH007 | 2 |   |
| 3 | Giáo dục dân số môi trường | GDH008 | 2 |   |
| 4 | Giáo dục gia đình | GDH009 | 2 |   |
| 5 | Giáo dục suốt đời | GDH012 | 2 |   |
| 6 | Lịch Sử Giáo dục  |   | 3 |  Ghép lại từ môn LSGD VN và LSGD TG |
| 7 | Lý luận giáo dục lại | GDH021 | 3 |   |
| 8 | Lý thuyết học tập |   | 2 |  Môn mới |
| 9 | Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ |   | 2 |  Bộ môn Lưu trữ học- Quản Trị văn phòng, HCMUSSH. |

**7.3. Khối Kiến thức Chuyên ngành**

***Các môn học bắt buộc (33 tín chỉ)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Môn Học** | **Mã** **Môn Học** | **Số** **tín chỉ** | **Ghi** **Chú** |
|  | Khoa học chẩn đoán tâm lý | TLH003 | 3 |  |
|  | Tâm bệnh học | TLH013 | 3 |  |
|  | Tâm lý học giao tiếp | TLH015 | 3 | Đổi tên môn học |
|  | Tâm lý học nhân cách | TLH025 | 3 |  |
|  | Tâm lý học quản lý | TLH029 | 3 |  |
|  | Tâm lí học sư phạm |  | 3 |  |
|  | Tâm lý và giáo dục giới tính | GDH033 | 3 |  |
|  | Tham vấn tâm lí 1 |  | 3 |  |
|  | Tiếng Anh chuyên ngành 1 |   | 2 |  Môn mới:60 tiết |
|  | Tiếng Anh chuyên ngành 2 |   | 2 | Môn mới:60 tiết |
|  | Thực tập chuyên ngành | GDH036 | 5 | 150 tiết |
| **Tổng** | **33** |   |

***Các môn học tự chọn (SV tích lũy tối thiểu 12 tín chỉ)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Môn Học** | **Mã** **Môn Học** | **Số** **tín chỉ** | **Ghi** **Chú** |
|  | Công tác Đoàn – Đội | GDH002 | 2 | 45 tiết |
|  | Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Tâm lý học |  | 4 | Khoa Tâm lý học - HCMUSSH |
|  | Tâm lý học gia đình |  | 3 | Khoa Tâm lý học- HCMUSSH |
|  | Tâm lý học nhận thức |  | 3 | Khoa Tâm lý học- HCMUSSH |
|  | Công tác xã hội | GDH003 | 2 |   |
|  | Công tác xã hội trong trường học | CXH006 | 2 | Khoa Công tác xã hội |
|  | Công tác xã hội với gia đình và trẻ em | CXH009 | 2 | Khoa Công tác xã hội |
|  | Giáo dục đặc biệt |   | 3 | Điều chỉnh, kết hợp từ 2 môn *TLH trẻ khuyết tật* và *GD trẻ khuyết tật* |
|  | Khoá luận tốt nghiệp ***(hoặc học bổ túc 10 TC môn tự chọn chuyên ngành)*** |   | 10 |   |
|  | Kỹ năng cơ bản trong tổ chức và phát triển cộng đồng | CXH043 | 3 | Khoa Công tác xã hội,HCMUSSH |
|  | Lý truyết và kỹ thuật xây dựng test | TLH008 | 3 | Khoa Tâm lý học,HCMUSSH |
|  | Nhập môn quan hệ công chúng | DAI041 | 2 |   |
|  | Phương pháp giảng dạy | GDH023 | 2 |   |
|  | Tâm lí học lệch chuẩn | TLH024 | 3 |  |
|  | Tâm lí học truyền thông |   | 3 | Khoa Tâm lý học, HCMUSSH |
|  | Tâm lý học lao động |   | 3 | Môn mới |
|  | Tâm lý nhân sự | TLH035 | 3 | Khoa Tâm lý học, HCMUSSH |
|  | Tham vấn học đường |   | 3 |  Môn mới |
|  | Tham vấn hướng nghiệp |   | 2 | Môn mới |
|  | Tham vấn tâm lí 2 |   | 3 |   |
|  | Trắc nghiệm khách quan | GDH039 | 2 |  |
|  | Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học | GDH043 | 2 |   |