UBND TỈNH THANH HÓA

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC**

**BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

**Tên ngành đào tạo: QUẢN LÝ GIÁO DỤC**

**Trình độ: Tiến sĩ**

**Mã số: 9140114**

**Thanh Hóa, tháng 11 năm 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **UBND TỈNH THANH HOÁ**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |

**BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

*(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHHĐ, ngày tháng năm 2023*

*của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức*)

**Tên chương trình: Quản lý giáo dục**

**Trình độ đào tào: Tiến sĩ**

**Chuyên ngành đào tạo: Quản lý giáo dục**

**Mã ngành: 9140114**

**I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH**

**1. Giới thiệu về chương trình đào tạo**

Chương trình đào tạo hiện hành có tổng số 90 tín chỉ, trong đó bao gồm: khối khối kiến thức cơ sở 07 tín chỉ, khối kiến thức chuyên ngành 03 tín chỉ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan 08 tín chỉ và luận án tiến sĩ 72 tín chỉ. Chương trình có tổng số 03 học phần, với 02 học phần bắt buộc (07 tín chỉ) và 01 học phần tự chọn (03 tín chỉ), được phân bổ trong học kỳ 1 và kỳ 2; Tổng số giờ hoạt động trong kế hoạch đào tạo là 3.090 giờ, bao gồm: lý thuyết: 90 giờ, bài tập và thảo luận: 120 giờ, thực hành, thực hành: 2.160 giờ, tự học: 720 giờ.

Chương trình đào tạo tiến sĩ QLGD được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tiễn của xã hội, nhu cầu hội nhập và phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0. CTĐT đã vận dụng chương trình đào tạo tiến sĩ QLGD của các trường đại học, học viện lớn trong và ngoài nước như: Đại học sư phạm Hà Nội; Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Học viện QLGD; 5/ Đại học De La Salle (Philippine); Đại học Bolton (Anh)

CTĐT được phân bổ trong 6 học kỳ như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| **Năm thứ nhất** | |
| **Học kỳ 1 (03 TC)** | **Học kỳ 2 (07 TC)** |
| **Học phần học cơ sở**   1. Quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay | **Học phần học cơ sở**  Tổ chức nghiên cứu khoa học QLGD  **Học phần chuyên ngành**   1. HP tự chọn (chọn 1 trong 3)   *(Phát triển và quản lý chương trình giáo dục hiện đại; Xây dựng văn hóa tổ chức; Quản lý chất lượng giáo dục)* |
| **Năm thứ hai** | |
| **Học kỳ 1 (08 TC)** | **Học kỳ 2** |
| 1. Tiểu luận tổng quan 2. Chuyên đề tiến sĩ (*Chuyên đề 1,2,3)* | Luận án tiến sĩ |
| **Năm thứ ba** | |
| **Học kỳ 1** | **Học kỳ 2** |
| Luận án tiến sĩ (bảo vệ cấp cơ sở) | Luận án tiến sĩ (bảo vệ cấp trường) |

Nhằm đảm bảo mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, ngành QLGD đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đội ngũ cơ sở vật chất, hệ thống tài liệu giáo trình, hệ thống kết nối các tổ chức, cơ sở giáo dục và đơn vị tuyển dụng. Cụ thể, hiện nay ngành QLGD hiện có 4 phó giáo sư, 8 giảng viên có trình độ tiến sĩ. Cơ sở vật chất đào tạo khang trang với hệ thống phòng học được trang bị đầy đủ máy chiếu, âm thanh, ánh sáng và quạt điện; Hệ thống phòng thực hành và trung tâm thư viện hiện đại được đưa vào ứng dụng giảng dạy nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo sát với thực tiễn từ phát huy và hoàn thiện các năng lực, kỹ năng của người học.

1. **Thông tin chung về chương trình**

| Tên chương trình (tiếng Việt) | Quản lý giáo dục |
| --- | --- |
| Tên chương trình (tiếng Anh) | Educational management |
| Trình độ đào tạo | Tiến sĩ |
| Mã chuyên ngành đào tạo | 9140114 |
| Khoa/Bộ môn quản lý chương trình | Khoa Tâm lý Giáo dục  Bộ môn Giáo dục học |
| Đối tượng tuyển sinh | Theo quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
| Hình thức tuyển sinh | Kết hợp xét tuyển và thi tuyển/Thi tuyển/Xét tuyển |
| Thời gian đào tạo | - Từ 36 tháng đến 60 tháng với người đã có bằng thạc sĩ  - Từ 36 tháng đến 72 tháng với người chưa có bằng thạc sĩ |
| Hình thức đào tạo | Chính quy |
| Số tín chỉ yêu cầu | - 90 TC với người đã có bằng thạc sĩ  - 120 TC với người chưa có bằng thạc sĩ |
| Điều kiện tốt nghiệp | Hoàn thành các học phần đáp ứng CĐR của CTĐT và bảo vệ thành công luận án |
| Tên gọi văn bằng tốt nghiệp | Tiến sĩ Quản lý giáo dục / Doctor of Philosophy in Master of Educational management |
| Vị trí làm việc | Nghiên cứu sinh tốt nghiệp ngành Quản lý giáo dục có thể công tác với tư cách là nhà nghiên cứu độc lập, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên tại các trường Đại học, Cao đẳng và Viện nghiên cứu; Giảng viên, chuyên viên các trường cao đẳng, đại học; giáo viên các trường phổ thông; chuyên viên các Sở Giáo dục và cán bộ nghiên cứu về Giáo dục học, Quản lý giáo dục trong nước và nước ngoài. |
| Khả năng học tập nâng cao trình độ | Sau tiến sĩ ở trong và ngoài nước |
| Chương trình tham khảo | Đại học sư phạm Hà Nội; Học viện Quản lý giáo dục, Đại học sư phạm 2, ĐH Giáo dục (ĐH Quôc Gia Hà Nội), ĐH De La Salle (Philippine), ĐH Bolton (Anh) |

**3. Mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo**

**2.1. Mục tiêu**

***2.1.1. Mục tiêu chung***

Đào tạo tiến sĩ Quản lý giáo dục có kiến thức lý thuyết tiên tiến, chuyên sâu về khoa học Quản lý giáo dục (QLGD) và năng lực ứng dụng để giải quyết các vấn đề lý luận, thực tế QLGD đặt ra; Có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện những vấn đề mới trong khoa học giáo dục và QLGD; Hướng dẫn NCKH và hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực QLGD gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế và năng lực QLGD số để hướng dẫn nghiên cứu khoa học và dẫn dắt chuyên môn trong cả nước và quốc tế.

***2.1.2. Mục tiêu cụ thể***

PO1. Có kiến thức thực tế và lý thuyết cốt lõi nền tảng về lý thuyết quản lý hiện đại trong QLGD gắn với bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Có kiến thức tiên tiến, chuyên sâu về phát triển chương trình giáo dục, mô hìnhquản lí chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học QLGD;

PO2. Có kỹ năng ứng dụng lý thuyết cốt lõi, nền tảng về QLGD phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học để giải quyết các vấn đề lý luận, thực tiễn quản lý và nghiên cứu khoa học QLGD một cách độc lập, sáng tạo; Có kỹ năng ứng dụng lý thuyết tiên tiến, chuyên sâu về QLGD; phát triển chương trình giáo dục; quản lý giáo dục số để phát triển những tri thức mới về quản lý, nghiên cứu khoa học QLGD và điều hành chuyên môn, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra;

PO3. Có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo; năng lực hướng dẫn nghiên cứu khoa học và dẫn dắt chuyên môn, tư vấn chính sách với tinh thần tự chủ và trách nhiệm cao.

***2.2. Chuẩn đầu ra***

Sau khi hoàn thành CTĐT, tiến sĩ QLGD đạt được các chuẩn đầu ra sau:

*\* Kiến thức*

PLO1. **Vận dụng** được kiến thức cốt lõi, chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc khoa học QLGD trong nghiên cứu học thuật và phát triển nguyên lý, nội dung lý thuyết của chuyên ngành QLGD để quản trị cơ sở giáo dục và tổ chức nghiên cứu khoa học QLGD; xây dựng văn hóa tổ chức.

PLO2. **Phân tích** được những kiến thức tiên tiến, chuyên sâu về phát triển chương trình giáo dục; mô hình quản lí chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học QLGD

PLO3. **Đánh giá** được kiến thức cốt lõi, nền tảng về khoa học QLGD hiện đại gắn với bối cảnh hội nhập trong thực tiễn nghề nghiệp.

\* *Kỹ năng*

PLO4. **Kỹ năng làm chủ** các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển khoa học QLGD; Kỹ năng tổng hợp, bổ sung tri thức chuyên môn; Kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề trong khoa học giáo dục và QLGD; đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo ...

PLO5. **Phân tích** được các vấn đề lý luận, thực tiễn về khoa học QLGD để đưa ra hướng xử lý một cách sáng tạo trong quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn; Xây dựng và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục phát triển chương trình giáo dục hiện đại.

PLO6. **Vận dụng** được kiến thức, kỹ năng về khoa học QLGD hiện đại để tư vấn, dẫn dắt đồng nghiệp, tư vấn chính sách trong QLGD và đưa ra kết luận mang tính chuyên gia; Thiết lập được các mối quan hệ với các nhà khoa học trong nước, quốc tế để thảo luận những vấn đề mới về chuyên môn và phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học QLGD; xây dựng văn hóa tổ chức.

\* *Năng lực tự chủ và trách nhiệm*

PLO7. **Tổ chức được** hoạt động nghiên cứu độc lập, sáng tạo để phát triển tri thức chuyên môn một cáchtự chủ và trách nhiệm.

PLO8. Có phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ cầu thị, khiêm nhường, hợp tác, cẩn thận trong học tập. Có đạo đức và liêm chính trong nghiên cứu.

**Mô tả chi tiết chuẩn đầu ra CTĐT (PLO)**

**PI là tập hợp con của PLO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLOm** | **Nội dung PLOm** | **PIm** | **Nội dung PIm** |
| PLO1 | Vận dụng được kiến thức cốt lõi, chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc khoa học QLGD trong nghiên cứu học thuật và phát triển nguyên lý, nội dung lý thuyết của chuyên ngành QLGD để quản trị cơ sở giáo dục và tổ chức nghiên cứu khoa học QLGD; | PI1.1 | Vận dụng các kiến thức cốt lõi, chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc khoa học QLGD trong nghiên cứu học thuật |
| PI1.2 | Vận dụng các kiến thức cốt lõi, chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc khoa học QLGD để phát triển nguyên lý, nội dung lý thuyết của chuyên ngành QLGD |
| PI1.3 | Vận dụng các kiến thức cốt lõi, chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc khoa học QLGD để để quản trị cơ sở giáo dục và tổ chức nghiên cứu khoa học QLGD; xây dựng văn hóa tổ chức |
| PLO2 | Phân tích được những kiến thức tiên tiến, chuyên sâu về phát triển chương trình giáo dục; mô hình quản lí chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học QLGD | PI2.1 | Phân tích được những kiến thức tiên tiến, chuyên sâu về phát triển chương trình giáo dục; |
| PI2.2 | Phân tích được những kiến thức tiên tiến, chuyên sâu về mô hình quản lí chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục |
| PI2.3 | Phân tích được những kiến thức tiên tiến, chuyên sâu về nghiên cứu khoa học QLGD |
| PLO3 | Đánh giá được kiến thức cốt lõi, nền tảng về khoa học QLGD hiện đại gắn với bối cảnh hội nhập trong thực tiễn nghề nghiệp; | PI3.1 | Đánh giá được kiến thức cốt lõi, nền tảng về khoa học QLGD trong bối cảnh hội nhập quốc tế |
| PI3.2 | Đánh giá được kiến thức cốt lõi, nền tảng về khoa học QLGD trong hoạt động nghề nghiệp |
| PLO4 | Làm chủ các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển khoa học QLGD; tổng hợp, bổ sung tri thức chuyên môn trong lĩnh vực QLGD; Kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề trong khoa học giáo dục và QLGD; đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo trong quản lý chuyên môn và QLGD. | PI4.1 | Làm chủ các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển khoa học QLGD; |
| PI4.2 | Tổng hợp, bổ sung tri thức chuyên môn trong lĩnh vực QLGD |
| PI4.3 | Kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề trong khoa học giáo dục và QLGD; |
| PI4.4 | Có khả năng đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo trong quản lý chuyên môn và QLGD. |
| PLO5 | Phân tích được các vấn đề lý luận, thực tiễn về khoa học QLGD để đưa ra hướng xử lý một cách sáng tạo trong quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn; Xây dựng và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục | PI5.1 | Phân tích được các vấn đề lý luận, thực tiễn về khoa học QLGD để đưa ra hướng xử lý một cách sáng tạo trong quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn; |
| PI5.2 | Xây dựng và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục |
| PLO6 | Vận dụng được kiến thức, kỹ năng về khoa học QLGD hiện đại để tư vấn, dẫn dắt đồng nghiệp, tư vấn chính sách trong QLGD và đưa ra kết luận mang tính chuyên gia; Thiết lập được các mối quan hệ với các nhà khoa học trong nước, quốc tế để thảo luận những vấn đề mới về chuyên môn và phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học QLGD | PI6.1 | Vận dụng được kiến thức, kỹ năng về khoa học QLGD hiện đại để tư vấn, dẫn dắt đồng nghiệp, tư vấn chính sách trong QLGD và đưa ra kết luận mang tính chuyên gia; |
| PI6.2 | Thiết lập được các mối quan hệ với các nhà khoa học trong nước, quốc tế để thảo luận những vấn đề mới về chuyên môn và phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học QLGD; xây dựng văn hóa tổ chức |
| PLO7 | Tổ chức được hoạt động nghiên cứu độc lập, sáng tạo để phát triển tri thức chuyên môn một cách  tự chủ và trách nhiệm. | PI7.1 | Tổ chức được hoạt động nghiên cứu một cách tự chủ và trách nhiệm. |
| PI7.2 | Tổ chức phát triển tri thức chuyên môn một cách tự chủ và trách nhiệm |
| PL08 | Có phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ cầu thị, khiêm nhường, hợp tác, cẩn thận trong học tập. Có đạo đức và liêm chính trong nghiên cứu | PI8.1 | Có phong cách làm việc cầu thị, rõ ràng với đồng nghiệp và nhóm nghiên cứu, sẵn sàng hợp tác chia sẻ các chủ đề nghiên cứu |
| PI8.2 | Tuân thủ các quy tắc nghiên cứu trong nước và quốc tế; đạo đức quy định trích dẫn; tính bảo mật và quyền riêng tư của cá nhân tham gia nghiên cứu |

**5. Ma trận mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chuẩn đầu ra** | **Mục tiêu CTĐT** | | |
| **Kiến thức** | **Kỹ năng** | **Năng lực tự chủ** |
| **PO1** | **PO2** | **PO3** |
| **PLO1** | ✓ |  |  |
| **PLO2** | ✓ |  |  |
| **PLO3** | ✓ | ✓ |  |
| **PLO4** |  | ✓ |  |
| **PLO5** |  | ✓ |  |
| **PLO6** |  | ✓ |  |
| **PLO7** |  |  | ✓ |
| **PLO8** |  |  | ✓ |

***Ghi chú:*** *Ký hiệu (✓) để xác định sự liên quan giữa chuẩn đầu ra với mục tiêu của CTĐT.*

**6. Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo**

Đức (ban hành theo Quyết định số 2499/QĐ-ĐHHĐ ngày 22/12/2021), chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo bao gồm người có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành, phù hợp với chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ; Có bằng Thạc sĩ các ngành khác và có bằng tốt nghiệp Đại học các ngành đúng/phù hợp/gần; Tốt nghiệp Đại học xếp loại Xuất sắc, Giỏi các chuyên ngành đúng/phù hợp với chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ hoặc bằng đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, ngành gần hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương Bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ; có trình độ ngoại ngữ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc trình độ tương đương trở lên); có năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu

**6.1. Danh sách Bằng thạc sĩ ngành phù hợp**

Thuộc nhóm ngành khoa học giáo dục được qui định tại *Thông tư 09/2022/TT - BGD ĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.* Cụ thể:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | Ngành | Mã ngành |
| 1 | Giáo dục học; | Mã ngành: 8140101 |
| 2 | Lý luận và phương pháp dạy học | Mã ngành: 8140110 |
| 3 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn | Mã ngành: 8140111 |
| 4 | Giáo dục và phát triển cộng đồng | Mã ngành: 8140113 |
| 5 | Đo lường và đánh giá trong giáo dục | Mã ngành: 8140115 |
| 6 | Thiết kế phương tiện giáo dục, giảng dạy | Mã ngành: 8140116 |
| 7 | Giáo dục quốc tế và so sánh | Mã ngành: 8140117 |
| 8 | Giáo dục đặc biệt | Mã ngành: 8140118 |

**6.2. Danh mục Bằng** tốt nghiệp Đại học các ngành đúng/phù hợp/gần

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Ngành** | **Mã ngành** |
| **1** | **Khoa học giáo dục** | **71401** |
| **2** | **Đào tạo giáo viên** | **71402** |
| **3** | **Quản trị - Quản lý** | **73404** |
| **4** | **Công tác xã hội** | **77601** |
| **5** | **Tâm lý học** | **73104** |
| 6 | Quản lý văn hóa | 7229042 |
| 7 | Quản lý nhà nước | 7310205 |
| 8 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 |
| 9 | Quản lý thông tin | 7320205 |
| 10 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 |
| 11 | Xã hội học | 7310301 |
| 12 | Nhân học | 7310302 |

Các trường hợp khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức quyết định.

| **Các học phần học bổ sung** |
| --- |
| ***Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ*** |
| Học các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QLGD theo chương trình đào tạo hiện hành (*Phụ lục 1 kèm theo*) |
| ***Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ ngành khác và bằng tốt nghiệp Đại học các ngành đúng/phù hợp/gần (15 TC)*** |
| Khoa học tổ chức và quản lý |
| Phương pháp nghiên cứu khoa học QLGD |
| Chính sách và kế hoạch phát triển giáo dục |
| Tiếp cận hiện đại và Quản lý sự thay đổi trong giáo dục |
| Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường |
| ***Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ ngành phù hợp*** |
| Khoa học tổ chức và quản lý |
| Phương pháp nghiên cứu khoa học QLGD |
| Tiếp cận hiện đại và Quản lý sự thay đổi trong giáo dục |

Các trường hợp khác do Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức quyết định.

**7. Phương pháp dạy - học và phương thức kiểm tra đánh giá**

**7.1. Phương pháp dạy - học**

*- Chuẩn bị của giảng viên:* Giảng viên được giao nhiệm vụ giảng dạy học phần trong Chương trình có trách nhiệm tìm hiểu, thiết kế và soạn bài giảng theo nội dung của đề cương đã được nhà trường phê duyệt. Thường xuyên cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới có liên quan đến nội dung của học phần để bổ sung và truyền đạt đến nghiên cứu sinh. Giảng viên phải chuẩn bị và chủ động để sẵn sàng điều chỉnh phương thức và phương pháp dạy học trong từng hoàn cảnh cụ thể như dạy học trên lớp, dạy online. Giảng viên khi lên lớp phải có đầy đủ đề cương, bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo để cung cấp cho nghiên cứu sinh. Hằng năm, giảng viên có trách nhiệm cập nhật, chỉnh sửa nội dung đề cương và bài giảng nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Bộ môn, Khoa và Nhà trường.

*- Các phương pháp dạy học:* Phương pháp giảng dạy được thiết kế theo cách lấy người học làm trung tâm, chủ thể của quá trình đào tạo, thúc đẩy người học phát huy tính chủ động và nỗ lực tham gia các hoạt động học tập, nghiên cứu; định hướng hiệu quả để người học đạt được các chuẩn đầu ra của mỗi học phần và của cả chương trình đào tạo. Hình thức, phương pháp giảng dạy được cụ thể hóa trong đề cương học phần và đề cương chi tiết học phần đảm bảo đáp ứng các mục tiêu và chuẩn đầu ra của mỗi học phần và của CTĐT.

+ Nhóm PP dạy-học trực tiếp (thuyết trình, thảo luận)

+ Nhóm PP dạy-học kích não (đặt vấn đề/giải quyết vấn đề)

+ Nhóm PP dạy-học tương tác (mô hình ứng xử)

+ Nhóm PP dạy-học ứng dụng công nghệ (dạy học trực tuyến...)

+ Nhóm PP dạy-học độc lập (tự học, kiểm tra cá nhân...)

+ Phương pháp chuyên gia (dự án, đề án)

*- Cải tiến, nâng cao chất lượng dạy học:* Chất lượng dạy của giảng viên phải thường xuyên được cải tiến nâng cao thông qua tự đánh giá của giảng viên, phản hồi của học viên và của đồng nghiệp.

**Ma trận tích hợp CĐR của CTĐT và phương pháp dạy-học**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PP dạy học** |  | | **Chuẩn đầu ra của CTĐT** | | | | | | |
| **PLO1** | **PLO2** | | **PLO3** | **PLO4** | **PLO5** | **PLO6** | **PLO7** | **PLO8** |
| Thuyết trình | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thảo luận | ✓ | ✓ | | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thực hành |  | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tự học | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bài tập/bài luận |  | ✓ | |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |
| Giải quyết vấn đề | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dự án, đề án, chuyên đề | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Ghi chú: Dùng ký hiệu (✓) để xác định sự liên quan giữa PP dạy học với CĐR của CTĐT.

**7.2. Các phương thức kiểm tra đánh giá**

Đánh giá học phần được thực hiện theo Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường ĐH Hồng Đức, ban hành kèm theo Quyết định số 2499/QĐ-ĐHHĐ ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức.

Đánh giá kết quả học tập dựa trên chuẩn đầu ra, phải làm rõ mức độ đạt được của người học theo các cấp độ tư duy quy định trong chuẩn đầu ra mỗi học phần và chương trình đào tạo. Đánh giá kết quả người học dựa trên đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết để thấy được sự tiến bộ của người học từ đó làm căn cứ để đánh giá chương trình đào tạo và điều chỉnh chương trình đào tạo.

Số bài kiểm tra, hình thức kiểm tra, thời gian kiểm tra, hình thức thi kết thúc học phần được quy định cụ thể trong đề cương chi tiết học phần và phù hợp với quy chế đào tạo, đáp ứng các mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

**II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC**

**1. Cấu trúc chương trình dạy học**

| **TT** | **Khối kiến thức, số tín chỉ (TC)** | **Loại học phần** | **Số tín chỉ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối kiến thức cơ sở: 07 TC | Bắt buộc | 07 |
| Tự chọn | 0 |
| 2 | Kiến thức chuyên ngành: 03 TC | Bắt buộc | 0 |
| Tự chọn | 03 |
| 3 | Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ | Bắt buộc | 08 |
| 4 | Luận án tiến sĩ | Bắt buộc | 72 |
| Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 90 TC | | | |

**2. Danh sách và mô tả các học phần**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã HP** | **Tên HP,**  **số TC** | **Mô tả nội dung học phần** | **Tài liệu**  **dạy học** |
| **1** | 9GD211 | Quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay | Học phần phân tích các tác động của bối cảnh hiện nay như đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số; Đổi mới mô hình và phương pháp quản lý và lãnh đạo giáo dục, yêu cầu nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý và lãnh đạo giáo dục (ở cả cấp độ hệ thống và cấp độ cơ sở giáo dục) theo bối cảnh hiện nay. | *Giáo trình/tài liệu bắt buộc*   1. Bùi Minh Hiền, Nguyễn Vũ Bích Hiền (chủ biên) 2016), *Quản lý và lãnh đạo nhà trường*, NXB ĐHSP 2. Trần Kiểm (2016), *Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục*, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.   *Tài liệu tham khảo*  Nguyễn Thanh Bình (2008), *Giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đổi mới,* Nxb Đại học Sư phạm. |
| **2** | 9GD212 | Tổ chức nghiên cứu khoa học QLGD | Học phần nhằm triển khai một cách chuyên sâu cách thức xây dựng một thiết kế nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh trong QLGD; các kiến thức liên quan đến việc tổ chức thực hiện một nghiên cứu định lượng cũng như các kỹ năng, kỹ thuật và kiến thức cần thiết để thực hiện nghiên cứu độc lập bằng phương pháp định tính và kết hợp định lượng. Nội dung học phần sẽ tập trung hướng dẫn người học cách xác định vấn đề nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học QLGD; hướng dẫn cách thức thiết kế một nghiên cứu định lượng, định tính và ứng dụng CNTT để xử lý, phân tích dữ liệu nghiên cứu; kỹ thuật viết và đánh giá công trình nghiên cứu khoa học QLGD. Hơn nữa, nghiên cứu sinh sẽ được trang bị các kỹ thuật và công cụ được sử dụng để thực hiện luận án, dự án nghiên cứu trong lĩnh vực QLGD mà họ quan tâm. | *Giáo trình/tài liệu bắt buộc*  Phạm Viết Vượng (2001), *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội.  *Tài liệu tham khảo*  Nguyễn Thị Hiền (chủ biên), Phạm Ngọc Long, Ngô Thị Trang (2020), *Phương pháp nghiên cứu trong khoa học* *xã hội*, Nxb Khoa học và Kỹ thuật. |
| **3** | 9GD213 | Phát triển và quản lý chương trình giáo dục hiện đại | Học phần phát triển và quản lý chương trình giáo dục hiện đại thuộc khối kiến thức tự chọn trong phần kiến thức chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Học phần gồm 3 chương, giới thiệu các vấn đề chung về phát triển chương trình giáo dục; các quan điểm tiếp cận phát triển chương trình hiện đaị; nội dung quy trình phát triển chương trình giáo dục; nguyên tắc quản lý chương trình; nội dung quản lý chương trình giáo dục. | *Giáo trình/tài liệu bắt buộc*  Nguyễn Vũ Bích Hiền (chủ biên) 2015, *Phát triển và quản lý chương trình giáo dục*, NXB ĐHSP  *Tài liệu tham khảo*  Nguyễn Đức Chính (2015), *Phát triển chương trình giáo dục,* Nxb Giáo dục |
| **4** | 9GD214 | Quản lý chất lượng giáo dục | Chuyên đề trình bày một phương thức quản lí mới trong quản lí các cơ sở giáo dục cũng như quản lí các cá nhân hoạt động trong hệ thống giáo dục: quản lí chất lượng, hay quản lí bằng chuẩn; Trình bày cơ sở lí luận của phương thức quản lí này, bắt đầu bằng khái niệm chất lượng, chất lượng trong giáo dục. Khái niệm này được luận giải từ nhiều góc độ khác nhau, trong đó có xem xét từ góc độ quản lí; Khái niệm quản lí chất lượng, hệ thống quản lí chất lượng ở các cấp độ khác nhau cũng được phân tích, giúp phân biệt hệ thống quản lí chất lượng với các hệ thống quản lí khác; Giới thiệu một số bộ chuẩn đang được sử dụng để quản lí trong hệ thống giáo dục Việt Nam. | *Giáo trình/tài liệu bắt buộc*  1. Phạm Ngọc Long (chủ biên) (2021), Quản lý chất lượng giáo dục, NXB Đại học Kinh tế quốc dân  2.Trần Khánh Đức (2009), *Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ 21,* NXB giáo dục Việt Nam  *Tài liệu tham khảo*  Trần Kiểm (2015), *Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục*, NXB Đại học sư phạm. |
| **5** | 9GD215 | Xây dựng văn hóa tổ chức | Học phần này nhằm cung cấp cho người học những tri thức cơ bản về đặc điểm, chức năng, cấu trúc và phân loại văn hoá tổ chức; các yếu tố tác động tới sự hình thành văn hoá tổ chức; quy trình xây dựng văn hoá tổ chức; tính tất yếu của việc thay đổi văn hoá tổ chức và quản lý sự thay đổi văn hoá tổ chức. | *Giáo trình/tài liệu bắt buộc*  1. Bùi Minh Hiền - Nguyễn Vũ Bích Hiền (Chủ biên) (2020), *Quản lí và lãnh đạo nhà trường,* NXB Đại học sư phạm Hà Nội.  *Tài liệu tham khảo*  1. Trần Anh Tài (2017), *Quản trị học,* NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.  2. Trần Kiểm, (2016), *Quản lý và lãnh đạo nhà trường hiệu quả*, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội. |
| **6** |  | *Tiểu luận tổng quan* |  |  |
| **7** | 9CĐ201 | Chuyên đề 1 |  |  |
|  | 9CĐ201 | Chuyên đề 2 |  |  |
|  | 9CĐ201 | Chuyên đề 3 |  |  |
| **8** | **9.LA** | **Luận án tiến sĩ** |  |  |

1. **Trình tự nội dung chương trình dạy học**

|  |  |
| --- | --- |
| **Năm thứ nhất** | |
| **Học kỳ 1 (03 TC)** | **Học kỳ 2 (07 TC)** |
| **Học phần học cơ sở**   1. Quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay | **Học phần học cơ sở**  Tổ chức nghiên cứu khoa học QLGD  **Học phần chuyên ngành**   1. HP tự chọn (chọn 1 trong 3)   *(Phát triển và quản lý chương trình giáo dục hiện đại; Xây dựng văn hóa tổ chức; Quản lý chất lượng giáo dục)* |
| **Năm thứ hai** | |
| **Học kỳ 1 (08 TC)** | **Học kỳ 2** |
| 1. Tiểu luận tổng quan 2. Chuyên đề tiến sĩ (*Chuyên đề 1,2,3)* | Luận án tiến sĩ |
| **Năm thứ ba** | |
| **Học kỳ 1** | **Học kỳ 2** |
| Luận án tiến sĩ (bảo vệ cấp cơ sở) | Luận án tiến sĩ (bảo vệ cấp trường) |

**4. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra CTĐT**

| **Học phần** | | **Chuẩn đầu ra của CTĐT** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Quản lý giáo dục trong bối cảnh  hiện nay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |
|  | Tổ chức nghiên cứu khoa học QLGD | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |
|  | Phát triển và quản lý chương trình giáo dục hiện đại | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | Quản lý chất lượng giáo dục | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |
|  | Xây dựng văn hóa tổ chức | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ |  |
|  | *Tiểu luận tổng quan* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | Chuyên đề 1 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | Chuyên đề 2 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | Chuyên đề 3 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | **Luận án tiến sĩ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |

*Ghi chú: Ký hiệu (✓) để xác định sự liên quan giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của CTĐT.*

*Thanh Hóa, ngày 20 tháng 11 năm 2023*

|  |  |
| --- | --- |
| **PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG**  **Bùi Văn Dũng** | **TRƯỞNG KHOA**  **Lê Thị Thu Hà** |