|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

**NGÀNH DIỄN VIÊN KỊCH - ĐIỆN ẢNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1408/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương)*

**I. Thông tin chung**

Tổng số tín chỉ: 132 tín chỉ *(không tính học phần Giáo dục Quốc phòng)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Khối kiến thức chung (M1): | 27 tín chỉ |
| 2. Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành (M2):  + *Bắt buộc: 11 tín chỉ*  *+ Tự chọn: 5/13 tín chỉ* | 16 tín chỉ |
| 3. Khối kiến thức cơ sở ngành (M3):  + *Bắt buộc: 24 tín chỉ*  *+ Tự chọn: 4/8 tín chỉ* | 28 tín chỉ |
| 4. Khối kiến thức chuyên ngành (M4):  + *Bắt buộc: 42 tín chỉ*  *+ Tự chọn: 4/8 tín chỉ* | 46 tín chỉ |
| 5. Khối kiến thức thực tập, thực tế (M5): | 5 tín chỉ |
| 6. Khối kiến thức cuối khóa (M6): | 10 tín chỉ |

**II. Khung chương trình đào tạo**

| **Số**  **TT** | **Mã số** | **Môn học** | **Số tín chỉ** | **Số giờ tín chỉ** | | | **Học phần**  **tiên quyết** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Giảng lý thuyết*** | ***Hướng dẫn học tập*** | ***Tự học/ tự NC…*** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)*** | ***(6)*** | ***(7)*** | ***(8)*** |
| **I** | **M1** | **Khối kiến thức chung** | **27** |  |  |  |  |
| 1 | POL2009 | Triết học Mác- Lênin  Basic principles of Marxist- Leninist | 3 | 39 | 12 | 99 | Không |
| 2 | POL2010 | Kinh tế chính trị Mác- Lênin  Basic principles of Marxist- Leninist | 2 | 26 | 8 | 66 | Triết học Mác- Lênin |
| 3 | POL2011 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 26 | 8 | 66 | Kinh tế chính trị Mác- Lênin |
| 4 | POL2003 | Tư tưởng Hồ Chí Minh  Hochiminh thought | 2 | 26 | 8 | 66 | Chủ nghĩa xã hội khoa học |
| 5 | POL2012 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  Revolutionary line of Vietnam Communist Party | 2 | 26 | 8 | 66 | Tư tưởng  Hồ Chí Minh |
| 6 | INF2001 | Tin học cơ bản  Basic Informatics | 2 | 26 | 8 | 66 | Không |
| 7 | CFL2001 | Tiếng Anh 1  English 1 | 4 | 52 | 16 | 132 | Không |
| 8 | CFL2002 | Tiếng Anh 2  English 2 | 3 | 39 | 12 | 99 | Tiếng Anh 1 |
| 9 | PPE2010 | Giáo dục thể chất 1  Physical Education 1 | 2 | 4 | 46 | 50 | Không |
| 10 | PPE2011 | Giáo dục thể chất 2  Physical Education 2  (Cầu lông, Võ thuật, Khiêu vũ) | 3 | 6 | 69 | 75 | Giáo dục thể chất 1 |
| 11 | POL2007 | Pháp luật đại cương | 2 | 26 | 8 | 66 | Không |
| 12 | GDQP | Giáo dục quốc phòng  National defense education |  |  |  |  | Không |
| **II** | **M2** | **Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành** | **16** |  |  |  |  |
| ***II.1*** |  | ***Các học phần bắt buộc*** | ***11*** |  |  |  |  |
| 13 | PPE2007 | Tâm lý học đại cương  Basic Psychology | 2 | 26 | 8 | 66 | Không |
| 14 | CFL2010 | Tiếng Anh chuyên ngành  English for Speciality | 2 | 26 | 8 | 66 | Tiếng Anh 2 |
| 15 | CLM2006 | Mỹ học  Aesthetics | 2 | 26 | 8 | 66 | Không |
| 16 | CLM2001 | Cơ sở văn hóa Việt Nam  Vietnam Cultural Facilities  Genaral Arts | 3 | 39 | 12 | 99 | Không |
| 17 | CLM2010 | Đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam  The cultural and artistic line of the Communist Party of Vietnam | 2 | 26 | 8 | 66 | Không |
| ***II.2*** |  | ***Các học phần tự chọn (Optional subjects)*** | ***5/13*** |  |  |  |  |
| 18 | PPE2008 | Phương pháp nghiên cứu khoa học  Scientific research method | 2 | 26 | 8 | 66 | Không |
| 19 | PPE2030 | Kỹ năng khởi nghiệp | 3 | 39 | 12 | 99 | Không |
| 20 | MUS2003 | Nghệ thuật học đại cương  General Arts | 2 | 26 | 8 | 66 | Không |
| 21 | CLM2004 | Lịch sử văn minh thế giới  World Civilization History | 2 | 26 | 8 | 66 | Không |
| 22 | PPE2004 | Tâm lý học nghệ thuật  Psychology of art | 2 | 26 | 8 | 66 | Không |
| 23 | CFL2008 | Tiếng Việt thực hành  Vietnamese Practice | 2 | 26 | 8 | 66 | Không |
| **III** | **M3** | **Khối kiến thức cơ sở ngành** | **28** |  |  |  |  |
| ***III.1*** |  | ***Các học phần bắt buộc (Compulsory subjects)*** | ***24*** |  |  |  |  |
| 24 | CLM2053 | Hóa trang  Disguise | 2 | 10 | 20 | 70 | Không |
| 25 | CLM2081 | Quy trình sản xuất phim  Film production process | 2 | 10 | 20 | 70 | Không |
| 25 | CLM2082 | Kỹ thuật điện ảnh  Film production process | 2 | 10 | 20 | 70 | Không |
| 26 | CLM2056 | Phương pháp sân khấu truyền thống  Traditional theatrical method | 2 | 10 | 20 | 70 | Không |
| 27 | CLM2083 | Âm nhạc trong kịch–điện ảnh  Music in drama - cinema | 2 | 10 | 20 | 70 | Không |
| 28 | CLM2089 | Lịch sử văn học Việt Nam và Thế giới.  History of Vietnamese literature and the world | 2 | 26 | 8 | 66 | Không |
| 29 | CLM2085 | Phân tích tác phẩm văn học  (kịch + điện ảnh)  Analysis of literary works (drama + film) | 3 | 39 | 12 | 99 | Không |
| 30 | CLM2057 | Lịch sử sân khấu Thế giới và Việt Nam  History of the World and Vietnam stage | 3 | 39 | 12 | 99 | Không |
| 31 | CLM2058 | Lịch sử điện ảnh Thế giới và Việt Nam  History of World and Vietnam cinema | 3 | 39 | 12 | 99 | Không |
| 32 | CLM2086 | Phân tích tác phẩm sân khấu và điện ảnh  Analysis of theatrical and cinematic works | 3 | 39 | 12 | 99 |  |
| ***III.2*** |  | ***Các môn học tự chọn (Optional subjects)*** | ***4/8*** |  |  |  |  |
| 33 | FAE2067 | Lịch sử nghệ thuật tạo hình  Thế giới và Việt Nam  History of visual arts The World and Vietnam | 2 | 26 | 8 | 66 | Không |
| 34 | GRD2044 | Thiết kế sân khấu  Stage Design | 2 | 10 | 20 | 70 | Không |
| 35 | FAD2049 | Thiết kế phục trang  Costume design | 2 | 10 | 20 | 70 | Không |
| 36 | MUS2059 | Khiêu vũ  Dance | 2 | 10 | 20 | 70 | Không |
| **IV** | **M4** | **Khối kiến thức chuyên ngành** | **46** |  |  |  |  |
| ***IV.1*** |  | ***Các học phần bắt buộc (Compulsory subjects)*** | ***42*** |  |  |  |  |
| 37 | CLM2078 | Hình thể 1 (Kỹ thuật cơ bản)  Body 1 (Basic Technique) | 3 | 6 | 39 | 105 | Không |
| 38 | CLM2079 | Hình thể 2 (Kỹ thuật thể hiện)  Body shape 2 (Expression technique) | 3 | 6 | 39 | 105 | Hình thể 1 |
| 39 | CLM2061 | Hình thể 3 (Múa)  Body 3 (Dance) | 3 | 6 | 39 | 105 | Không |
| 40 | CLM2062 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 1  Theater and cinema performance techniques 1 | 3 | 6 | 39 | 105 | Không |
| 41 | CLM2063 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 2  Theater and cinema performance techniques 2 | 3 | 6 | 39 | 105 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 1 |
| 42 | CLM2064 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 3  Theater and cinema performance techniques 3 | 3 | 6 | 39 | 105 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 2 |
| 43 | CLM2065 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 4  Theater and cinema performance techniques 4 | 3 | 6 | 39 | 105 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 3 |
| 44 | CLM2066 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 5  Theater and cinema performance techniques 5 | 3 | 6 | 39 | 105 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 4 |
| 45 | CLM2067 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 6  Theater and cinema performance techniques 6 | 3 | 6 | 39 | 105 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 5 |
| 46 | CLM2068 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 7  Theater and cinema performance techniques 7 | 3 | 6 | 39 | 105 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 6 |
| 47 | CLM2069 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 8  Theater and cinema performance techniques 8 | 3 | 6 | 39 | 105 | Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 7 |
| 48 | CLM2070 | Tiếng nói trong kịch – điện ảnh 1  Voice in drama – cinema 1 | 3 | 6 | 39 | 105 | Không |
| 49 | CLM2071 | Tiếng nói trong kịch – điện ảnh 2  Voice in drama – cinema 2 | 3 | 6 | 39 | 105 | Tiếng nói trong kịch – điện ảnh 1 |
| 50 | CLM2072 | Tiếng nói trong kịch – điện ảnh 3  Voice in drama – cinema 3 | 3 | 6 | 39 | 105 | Tiếng nói trong kịch – điện ảnh 2 |
| ***IV.2*** |  | ***Các học phần tự chọn (Optional subjects)*** | ***4/8*** |  |  |  |  |
| 51 | VMU2020 | Thanh nhạc  Music bar | 2 | 10 | 20 | 70 | Không |
| 52 | MUS 2058 | Múa  Dance | 2 | 10 | 20 | 70 | Không |
| 53 | CLM2087 | Võ thuật điện ảnh  Cinematic martial arts | 2 | 10 | 20 | 70 | Không |
| 54 | CLM2301 | Chuyên đề  Topic | 2 | 10 | 20 | 70 | Không |
| **V** | **M5** | **Khối kiến thức thực tập, thực tế** | **5** |  |  |  |  |
| 55 | CLM2302 | Thực tập nghề nghiệp  Carreer Practice | 2 | 4 | 26 | 70 | Không |
| 56 | CLM2303 | Thực tập tiền tốt nghiệp  Pre-Graduation Internship | 3 | 6 | 39 | 105 | Thực tập  nghề nghiệp |
| **VI** | **M6** | ***Khối kiến thức cuối khóa*** | **10** |  |  |  |  |
| 57 | CLM2092 | Chương trình biểu diễn tốt nghiệp  Knowledge for graduation  Art performing programme for graduation | 10 |  |  |  | Các học phần  theo quy định |
|  |  | **Tổng cộng** | **132** |  |  |  |  |