1. **Cấu trúc và nội dung của chương trình đào tạo ngành HLTT**
   1. ***Cấu trúc của chương trình***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Cấu trúc kiến thức** | **ĐVTC** |
| **1** | **Kiến thức giáo dục đại cương**  (không gồm học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh)  *(Excluding Defense education)* | **31** |
| **2** | **Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp *(Professional education)*** | **93** |
| ***2.1*** | ***Kiến thức cơ sở ngành.*** | ***31*** |
| 2.1.1 | Kiến thức bắt buộc *(Main part)* | 16 |
| 2.1.2 | Kiến thức lựa chọn *(Selected part)* | 15 |
| ***2.2*** | ***Kiến thức ngành, chuyên ngành.*** | ***48*** |
| 2.2.1 | Kiến thức bắt buộc của ngành *(Main part of business administration)* | 6 |
| 2.2.2 | Kiến thức lựa chọn ngành *(Selected part of business administration)* | 18 |
| 2.2.3 | Kiến thức lựa chọn chuyên ngành *(Main part of department of Study)* | 24 |
| ***2.3*** | ***Thực tập nghiệp vụ và khóa luận tốt nghiệp ( hoặc học phần thay thế )*** | ***14*** |
| 2.3.1 | Thực tập nghiệp vụ | 8 |
| 2.3.2 | Khóa luận tốt nghiệp ( hoặc học phần thay thế ) | 6 |
|  | **Tổng (31 + 93 )** | **124** |

**1.2. Nội dung và kế hoạch giảng dạy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | **Nội dung và kế hoạch giảng dạy** | **Mã HP** | **Số TC** | **Học kỳ (dự kiến)** | **Mã HP tiên quyết** |
| **1** | ***1. Giáo dục đại cương*** |  |  |  |  |
| 1.1 | Triết học Mác - Lê nin | 1ĐC305GHQ | 3 | 1 |  |
| 1.2 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin | 1ĐC306GHQ | 2 | 2 |  |
| 1.3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | Y1ĐC307GHQ | 2 | 2 |  |
| 1.4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 1ĐC304 | 2 | 3 |  |
| 1.5 | Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam | Y1ĐC308GHQ | 2 | 3 |  |
| 1.6 | Ngoại ngữ | Y1ĐC201 | 6 | 1,2 |  |
| 1.7 | Tin học đại cương | 1ĐC103 | 2 | 6 |  |
| 1.8 | Tâm lý học đại cương | Y1TL101 | 2 | 3 |  |
| 1.9 | Giáo dục học đại cương | 1TL201 | 2 | 4 |  |
| 1.10 | Thống kê toán học | 1ĐC301 | 2 | 3 |  |
| 1.11 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 1ĐC103 | 2 | 5 |  |
| 1.12 | Quản lý hành chính nhà nước | 1QL201 | 2 | 4 |  |
| 1.13 | Pháp luật đại cương | 1QL101 | 2 | 2 |  |
| 1.14 | Giáo dục quốc phòng và An ninh | 1QP001-4 | 11 | 1 |  |
| **2** | ***2. Giáo dục chuyên nghiệp*** |  |  |  |  |
| 2.1 | Tâm lý học Thể dục thể thao | 1TL102HYQ | 2 | 5 |  |
| 2.2 | Giáo dục học Thể dục thể thao | 1TL202HYQ | 2 | 6 |  |
| 2.3 | Giải phẫu Thể dục thể thao | 1YS701 | 2 | 2 |  |
| 2.4 | Sinh lý Thể dục thể thao | 1YS301-2 | 4 | 3,4 |  |
| 2.5 | Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao | 1LL004-5H | 4 | 5,6 |  |
| 2.6 | Quản lý thể thao thành tích cao | 1QL204H | 2 | 8 |  |
| 2.7 | Tuyển chọn thể thao | 1TC001 | 2 | 8 |  |
| 2.8 | Sinh hóa Thể dục thể thao | 1YS401GHQ | 2 | 7 |  |
| 2.9 | Vệ sinh Thể dục thể thao | 1Ý201 | 2 | 1 |  |
| 2.10 | Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất | 1LL003H | 2 |  |  |
| 2.11 | Tâm lý lứa tuổi | 1TL103H | 2 |  |  |
| 2.12 | Kinh tế học Thể dục thể thao | 1QL301GH | 2 | 8 |  |
| 2.13 | Y học Thể dục thể thao | 1YS101 | 3 | 7 |  |
| 2.14 | Đo lường Thể thao | 1ĐC102 | 2 | 4 |  |
| 2.15 | Maketing Thể thao | 1QL307H | 2 |  |  |
| 2.16 | Xã hội học Thể dục thể thao | 1QL304H | 2 |  |  |
| 2.17 | Hồi phục Thể thao | 1YS601HQ | 2 | 7 |  |
| 2.18 | Sinh cơ Thể dục thể thao | 1YS402H | 2 |  |  |
| 2.19 | Dinh dưỡng Thể thao | 1YS402H | 2 |  |  |
| 2.20 | Lịch sử Thể dục thể thao | 1LL007 | 2 |  |  |
| 2.21 | Văn hóa thể thao | 1TL204 | 2 |  |  |
| 2.22 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Điền kinh | 1ĐK007H | 2 | 1 |  |
| 2.23 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể dục | 1TD007H | 2 | 2 |  |
| 2.24 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Bơi lội | 1BL007H | 2 | 3 |  |
| 2.25 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Cầu lông | 1CL007H | 2 |  |  |
| 2.26 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Bóng chuyền | 1BC007H | 2 | 4 |  |
| 2.27 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Bóng đá | 1BĐ007H | 2 | 5 |  |
| 2.28 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Bóng rổ | 1BR007H | 2 | 6 |  |
| 2.29 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Cử tạ | 1CT009H | 2 | 4 |  |
| 2.30 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Võ | 1VO007H | 2 |  |  |
| 2.31 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Bóng ném | 1BN007H | 2 |  |  |
| 2.32 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Bóng bàn | 1BB007H | 2 | 8 |  |
| 2.33 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Cờ vua | 1CV007H | 2 |  |  |
| 2.34 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Bắn súng | 1BS007H | 2 | 7 |  |
| 2.35 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Vật | 1VA007H | 2 | 5 |  |
| 2.36 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Quần vợt | 1QV007H | 2 | 7 |  |
| 2.37 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Đá cầu | 1BĐ008H | 2 |  |  |
| 2.38 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Golf | 1GO007H | 2 |  |  |
| 2.39 | Lý luận và phương pháp huấn luyện Kiếm | 1KI007H | 2 |  |  |
| 2.40 | Lý luận và phương pháp TCVĐ | 1BN010H | 2 | 1 |  |
| 2.41 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Điền Kinh | 1ĐK01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.42 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Thể Dục | 1TD01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.43 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Bơi lội | 1BL01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.44 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Bóng chuyền | 1BC01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.45 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Võ | 1VO01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.46 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Bóng Ném | 1BN01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.47 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Bóng Rổ | 1BR01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.48 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Bóng bàn | 1BB01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.49 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Cầu Lông | 1CL01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.50 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Cờ vua | 1CV01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.51 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Bắn súng | 1BS01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.52 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Vật | 1VA01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.53 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Quần vợt | 1QV01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.54 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Bóng Đá | 1BĐ01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.55 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Golf | 1GO01-08H | 24 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
| 2.56 | Lý luận và phương pháp huấn luyện chuyên ngành Kiếm | 1KI01-08H | 24 |  |  |
| **3** | ***Thực tập nghiệp vụ và khóa luận tốt nghiệp*** |  | **14** |  |  |
| 3.1 | Thực tập nghiệp vụ lần 1 | 1TT001 | 3 | 5 |  |
| 3.2 | Thực tập nghiệp vụ lần 2 | 1TT002 | 5 | 7 |  |
| 3.3 | Khóa luận tốt nghiệp | 1LV001 | 6 | 8 |  |
| **4** | **Học phần chuyên môn thay thế.** |  |  |  |  |
| 4.1 | Lý luận và phương pháp Huấn luyện thể thao thành tích cao | 1LL009H | 3 | 8 |  |
| 4.2 | Y sinh học thể dục thể thao | 1YS103G | 3 | 8 |  |
|  | **Tổng số tín chỉ** |  | **124** |  |  |