|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CỤC THỐNG KÊ**TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II**Số: 154 /QĐ-TrTK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Đồng Nai, ngày 10 tháng 5 năm 2017* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v ban hành các chương trình đào tạo trình độ Trung cấp**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II**

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-TCTK, ngày 11/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thống kê II;

Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BLĐTB&XH, ngày 01/3/2017 của
Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn thẩm định
giáo trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo các ngành
nghề của Trường Cao đẳng Thống kê II,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp các ngành nghề,
bao gồm:

1. Chương trình đào tạo ngành nghề Kế toán Doanh nghiệp, như sau:
Mã ngành 5340302; Thời gian đào tạo: 1,5 năm. Tổng khối lượng
toàn khóa: 1.365 giờ (Phụ lục 1).
2. Chương trình đào tạo ngành nghề Thống kê Doanh nghiệp, như sau:
Mã ngành 5460202; Thời gian đào tạo: 1,5 năm. Tổng khối lượng
toàn khóa: 1.375 giờ (Phụ lục 2).
3. Chương trình đào tạo ngành nghề Quản trị Mạng máy tính, như sau:
Mã ngành 5480210; Thời gian đào tạo: 1,5 năm. Tổng khối lượng
toàn khóa: 1.350 giờ (Phụ lục 3).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thay thế cho các
Quyết định trước đây ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

**Điều 3.** Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, trưởng các khoa và
các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Lãnh đạo trường;- Như Điều 3;- Lưu: VT. | **HIỆU TRƯỞNG** *(đã ký)* **Trần Thanh Hùng** |

**PHỤ LỤC 1:**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP**

*(Kèm theo Quyết định số….. /QĐ-TrTK ngày tháng năm 2017 của
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II)*

1. **Thông tin về chương trình đào tạo**
* Mã ngành nghề: 5340302
* Trình độ đào tạo: Trung cấp
* Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên.
* Thời gian đào tạo: **1,5 năm** đối với TN THPT; **2 năm** đối với TN THCS.
1. **Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học 1,5 năm gồm:**
* Số lượng môn học: 19 môn học
* Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 58 tín chỉ
* Tổng khối lượng tòan khóa 1.365 giờ
* Khối lượng các môn học chung: 300 giờ
* Khối lượng môn học chuyên môn: 1.065 giờ
* Khối lượng lý thuyết: 435 giờ (chiếm tỷ lệ 32%)
* Thực hành, thực tập: 930 giờ (chiếm tỷ lệ 68%).
1. **Nội dung chương trình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã MH** | **Tên môn học** | **Số tín chỉ** | **Thời gian học tập (giờ)** |
| **Tổng** | **Trong đó** |
| **Lý thuyết** | **Thực hành** | **Kiểm tra/Thi** |
|  | 1. **Các môn học chung**
 | **13** | **300** | **90** | **188** | **22** |
| 1 | CT21301 | Chính trị  | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
| 2 | PL21302 | Pháp luật  | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
| 3 | TD21303 | Giáo dục thể chất  | 2 | 55 | 5 | 45 | 5 |
| 4 | QP21304 | Giáo dục Quốc phòng-An ninh  | 2 | 50 | 10 | 35 | 5 |
| 5 | TH21401 | Tin học  | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
| 6 | TA21402 | Tiếng Anh | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
|  | 1. **Môn chuyên môn**
 | **45** | **1.065** | **345** | **668** | **52** |
|  | **II.1. Các môn học cơ sở** | ***9*** | ***180*** | ***90*** | ***81*** | ***9*** |
| 7 | TK22101 | Nguyên lý thống kê | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| 8 | TC22201 | Lý thuyết tài chính | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| 9 | KT22202 | Nguyên lý kế toán | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
|  | **II.2. Các môn học chuyên môn** | ***23*** | ***495*** | ***195*** | ***272*** | ***28*** |
| 10 | TC23203 | Thuế | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
| 11 | KT23204 | Kế toán tài chính  | 5 | 105 | 45 | 50 | 10 |
| 12 | KT23206 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| 13 | TC23207 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| 14 | KT23208 | Kiểm toán | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| 15 | KT23209 | Kế toán máy | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| 16 | KT23210 | Thực hành kế toán | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
|  | **II.3.Các môn học tự chọn**  | ***9*** | ***210*** | ***60*** | ***135*** | ***15*** |
| 17 | KT23211 | Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ | 3 | 70 | 20 | 45 | 5 |
| 18 | ST22324 | Soạn thảo văn bản | 3 | 70 | 20 | 45 | 5 |
| 19 | KT23212 | Kế toán xây lắp, đầu tư xây dựng cơ bản | 3 | 70 | 20 | 45 | 5 |
|  | **II.4 Thực tập tại cơ sở** | **4** | **180** |  | **180** |   |
| 20 | TN23251 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 180 |   | 180 |   |
|  | **Tộng cộng** | **58** | **1.365** | **435** | **856** | **74** |

**PHỤ LỤC 2:**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP**

 *(Kèm theo Quyết định số….. /QĐ-TrTK ngày tháng năm 2017 của
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II)*

1. **Thông tin chương trình đào tạo**
* Mã ngành nghề: 5460202
* Trình độ đào tạo: Trung cấp
* Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên.
* Thời gian đào tạo: **1,5 năm** đối với TN THPT; **2 năm** đối với TN THCS.
1. **Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học 1,5 năm, gồm:**
* Số lượng môn học: 22 môn học
* Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 66 tín chỉ
* Tổng khối lượng tòan khóa 1.375 giờ
* Khối lượng các môn học chung: 300 giờ
* Khối lượng môn học chuyên môn: 1.075 giờ
* Khối lượng lý thuyết: 485 giờ (chiếm tỷ lệ 35%)
* Thực hành, thực tập: 890 giờ (chiếm tỷ lệ 65%).
1. **Nội dung chương trình:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã MH** | **Tên môn học** | **Số tín chỉ** | **Thời gian học tập (giờ)** |
| **Tổng** | **Trong đó** |
| **Lý thuyết** | **Thực hành** | **Kiểm tra/Thi** |
|  | 1. **Các môn học chung**
 | **13** | **300** | **90** | **188** | **22** |
| 1 | CT21301 | Chính trị  | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
| 2 | PL21302 | Pháp luật  | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
| 3 | TD21303 | Giáo dục thể chất  | 2 | 55 | 5 | 45 | 5 |
| 4 | QP21304 | Giáo dục Quốc phòng-An ninh  | 2 | 50 | 10 | 35 | 5 |
| 5 | TH21401 | Tin học  | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
| 6 | TA21402 | Tiếng Anh | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
|  | 1. **Môn chuyên môn**
 | **53** | **1075** | **395** | **626** | **54** |
|  | **II.1. Các môn học cơ sở** | ***9*** | ***180*** | ***90*** | ***81*** | ***9*** |
| 7 | KD22321 | Kinh tế vi mô | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| 8 | KD22322 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| 9 | XS22103 | Lý thuyết xác suất | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
|  | **II.2. Các môn học chuyên môn** | **25** | **555** | **195** | **338** | **22** |
| 10 | TK23105 | Thống kê toán | 4 | 90 | 30 | 57 | 3 |
| 11 | TK22101 | Nguyên lý thống kê | 5 | 105 | 45 | 57 | 3 |
| 12 | TK23106 | Thống kê kinh tế | 4 | 90 | 30 | 57 | 3 |
| 13 | TK23107 | Thống kê doanh nghiệp | 5 | 105 | 45 | 55 | 5 |
| 14 | TK23109 | Thống kê dân số, lao động việc làm | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
| 15 | TK23111 | Tin học thống kê | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 |
|  | **II.3.Các môn học tự chọn**  | ***15*** | ***340*** | ***110*** | ***207*** | ***23*** |
| 16 | KT22202 | Nguyên lý kế toán | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| 17 | KD23314 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | 70 | 20 | 45 | 5 |
| 18 | KD24142 | Phương pháp nghiên cứu thị trường | 3 | 70 | 20 | 45 | 5 |
| 19 | TK23112 | Lập bảng biểu thống kê | 3 | 70 | 20 | 45 | 5 |
| 20 | TK24113 | Dự báo trong kinh doanh | 3 | 70 | 20 | 45 | 5 |
|  | **II.4 Thực tập tại cơ sở** | **4** | **180** |  | **180** |  |
| 21 | TN23151 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 180 |   | 180 |   |
|  | **Tổng cộng** | **66** | **1.375** | **485** | **814** | **76** |

**PHỤ LỤC 3 :**

**NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH**

*(Kèm theo Quyết định số….. /QĐ-TrTK ngày tháng năm 2017 của
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II)*

1. **Thông tin về chương trình đào tạo**
* Mã ngành nghề: 5480210
* Trình độ đào tạo: Trung cấp
* Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên.
* Thời gian đào tạo: **1,5 năm** đối với TN THPT; **2 năm** đối với TN THCS.
1. **Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học 1,5 năm, gồm:**
* Số lượng môn học: 19 môn học
* Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ
* Tổng khối lượng tòan khóa 1.350 giờ
* Khối lượng các môn học chung: 300 giờ
* Khối lượng môn học chuyên môn: 1050 giờ
* Khối lượng lý thuyết: 405 giờ (chiếm tỷ lệ 30%)
* Thực hành, thực tập: 945giờ (chiếm tỷ lệ 70%).
1. **Nội dung chương trình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã MH** | **Tên môn học** | **Số tín chỉ** | **Thời gian học tập (giờ)** |
| **Tổng** | **Trong đó** |
| **Lý thuyết** | **Thực hành** | **Kiểm tra/Thi** |
|  | 1. **Các môn học chung**
 | **13** | **300** | **90** | **188** | **22** |
| 1 | CT21301 | Chính trị  | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
| 2 | PL21302 | Pháp luật  | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
| 3 | TD21303 | Giáo dục thể chất  | 2 | 55 | 5 | 45 | 5 |
| 4 | QP21304 | Giáo dục Quốc phòng-An ninh  | 2 | 50 | 10 | 35 | 5 |
| 5 | TH21401 | Tin học  | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
| 6 | TA21402 | Ngoại ngữ (Anh Văn) | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
|  | 1. **Môn chuyên môn**
 | **44** | **1055** | **310** | **555** | **55** |
|  | **II.1. Các môn học cơ sở** | ***9*** | ***210*** | ***60*** | ***138*** | ***12*** |
| 7 | TH22429 | Tin học văn phòng | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
| 8 | DL22432 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| 9 | MA22433 | Mạng máy tính | 3 | 75 | 15 | 56 | 4 |
|  | **II.2.Các môn học chuyên môn** | ***20*** | ***450*** | ***150*** | ***277*** | ***23*** |
| 10 | MT22430 | Kiến trúc máy tính | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
| 11 | LT224331 | Lập trình căn bản | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 |
| 12 | MA23436 | Thiết kế, xây dựng mạng LAN | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 |
| 13 | MA23438 | Quản trị mạng | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 |
| 14 | WE23439 | Quản trị hệ thống WebServer và MailServer | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
|  | **II.3.Các môn học tự chọn**  | ***12*** | ***260*** | ***100*** | ***140*** | ***20*** |
| 15 | MT24445 | Lắp ráp và cài đặt máy tính | 3 | 65 | 25 | 35 | 5 |
| 16 | MA23440 | An toàn mạng | 3 | 65 | 25 | 35 | 5 |
| 17 | WE24451 | Thiết kế WEB | 3 | 65 | 25 | 35 | 5 |
| 18 | TK22101 | Nguyên lý thống kê | 3 | 65 | 25 | 35 | 5 |
|  | **II.4 Thực tập tại cơ sở** | **3** | **135** |  | **135** |  |
| 19 | TN23473 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | 135 |   | 135 |   |
|  | **Tổng cộng** | **57** | **1.350** | **405** | **869** | **76** |