**Mẫu 9**

**Bảng đối chiếu các điều kiện của CTĐT mới mở với quy định của Bộ GD&ĐT**

**và đối sánh với các CTĐT đã tham khảo**

**Ngành (chuyên ngành): ............................................**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí** | **Quy định của**  **Bộ GD&ĐT\*** | **CTĐT**  **tham khảo** | **CTĐT**  **mới mở** |
| **TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC** |  |  |  |
| **1. Mục tiêu đào tạo** |  |  |  |
| - Mục tiêu chung |  |  |  |
| - Mục tiêu cụ thể |  |  |  |
| **2. Thời gian đào tạo** |  |  |  |
| **3.** **Khối lượng kiến thức toàn khoá** (tính bằng TC)  - Tổng khối lượng CTĐT  - Tổng TC học tập, tốt nghiệp |  |  |  |
| **4. Cấu trúc CTĐT:** |  |  |  |
| - Khối kiến thức đại cương |  |  |  |
| - Khối kiến thức cơ sở ngành |  |  |  |
| - Khối kiến thức ngành và chuyên ngành |  |  |  |
| - Khối kiến thức bổ trợ |  |  |  |
| - Các học phần bắt buộc |  |  |  |
| - Các học phần tự chọn |  |  |  |
| **5. Thực tập và làm tốt nghiệp khóa học** |  |  |  |
| **TRÌNH ĐỘ CAO HỌC** |  |  |  |
| **1. Mục tiêu đào tạo** |  |  |  |
| - Mục tiêu chung |  |  |  |
| - Mục tiêu cụ thể |  |  |  |
| - Yêu cầu về kỹ năng, thái độ |  |  |  |
| **2. Thời gian đào tạo** |  |  |  |
| **3.** **Khối lượng kiến thức toàn khoá** (tính bằng TC)  - Tổng khối lượng CTĐT  - Tổng TC học tập, tốt nghiệp |  |  |  |
| **4. Cấu trúc CTĐT:** |  |  |  |
| - Khối kiến thức đại cương |  |  |  |
| - Khối kiến thức cơ sở ngành |  |  |  |
| - Khối kiến thức ngành và chuyên ngành |  |  |  |
| - Khối kiến thức bổ trợ |  |  |  |
| - Các học phần bắt buộc |  |  |  |
| - Các học phần tự chọn |  |  |  |

*\* Quy định về mở CTĐT mới trình độ đại học theo Thông tư 22/2017; trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo Thông tư 09/2017 của Bộ GD&ĐT.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nghệ An, ngày ... tháng ... năm ...  **TRƯỞNG KHOA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Người soạn thảo** | **Người xem xét** | **Người phê duyệt** |
| **Nguyễn Văn A** | **Nguyễn Văn B** | **Nguyễn Văn C** |