**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP**

**Áp dụng từ K62**

Ngành đào tạo: **Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành**

Thời gian đào tạo: **2,5 năm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Học kỳ** | **Mã học phần** | **Tên học phần** | **Tín chỉ** |
| I | **Các học phần bắt buộc** | 17 |
| ECS329 | Kinh tế vi mô | 3 |
| TOM337 | Địa lý du lịch | 3 |
| TOM354 | Các tuyến điểm du lịch | 3 |
| TOM336 | Kinh tế Du lịch | 3 |
| TOM242 | Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch | 3 |
|  | Du lịch bền vững | 2 |
|  |  |  |
| II | **Các học phần bắt buộc** | **15** |
| TOM305 | Kỹ năng bổ trợ | 3 |
|  TOM202 | Đại cương Quản trị doanh nghiệp Du lịch | 3 |
|  TOM203 | Văn hóa du lịch | 3 |
| TOM343 | Luật du lịch Việt Nam và quốc tế | 3 |
| TOM255 | Du lịch sinh thái | 3 |
| III | **Các học phần bắt buộc** | **16** |
|  TOM346 | Quản trị sự kiện và hội nghị | 3 |
| TOM328 | Nghiệp vụ hướng dẫn | 3 |
|  | Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch | 3 |
|   | E-tourism | 3 |
|  TOM349 | Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch | 3 |
|  | Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn | 1 |
| IV | **Các học phần bắt buộc** | **14** |
|  TOM362 | Thiết kế và điều hành Tour du lịch  | 3 |
|   | Thực hành thiết kế và điều hành Tour du lịch | 1 |
|  TOM361 | Quản trị hãng vận chuyển  | 3 |
|  TOM333 | Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành | 4 |
|   | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch | 3 |
|  |  |  |
| V | **Các học phần bắt buộc** | **20** |
| TOM249 | Quản trị kinh doanh hãng lữ hành | 3 |
| TOM327 | Quản lý điểm đến | 3 |
| TOM334 | Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch | 3 |
|  | Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch | 3 |
| BUA352 | Nghệ thuật lãnh đạo | 3 |
| TOM380 | Chuyên đề tốt nghiệp | 5 |

Tổng số: **82** TC

 *Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016*

 **TRƯỞNG KHOA/VIỆN**