#### Phụ lục 1

####  Điều kiện về văn bằng, thâm niên công tác dự thi tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và phát triển

 *(Kèm theo Thông báo số /TB-ĐHKT ngày tháng năm 2018*

*của Trường Đại học Kinh tế -ĐHQGHN)*

***1. Điều kiện về văn bằng***

+ Nhóm 1: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế phát triển, ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Kinh tế phát triển.

+ Nhóm 2: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế không có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Kinh tế phát triển hoặc ngành Kinh tế quốc tế được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 05 học phần (15 tín chỉ).

| **TT** | **Học phần** | **Số tín chỉ** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kinh tế vi mô | 3 |
| 2. | Kinh tế vĩ mô  | 3 |
| 3. | Quản trị học | 3 |
| 4. | Kinh tế phát triển | 3 |
| 5. | Chính sách công | 3 |
|  | **Tổng cộng** | **15** |

+ Nhóm 3: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Tài chính – Ngân hàng; Bảo hiểm; Kế toán; Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Bất động sản; Marketing; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 07 học phần (21 tín chỉ).

| **TT** | **Học phần** | **Số tín chỉ** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kinh tế vi mô | 3 |
| 2. | Kinh tế vĩ mô  | 3 |
| 3. | Quản trị học | 3 |
| 4. | Kinh tế phát triển | 3 |
| 5. | Chính sách công | 3 |
| 6. | Quản trị chiến lược | 3 |
| 7. | Kinh tế thể chế | 3 |
|  | **Tổng cộng** |  **21** |

+ Nhóm 4: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình 09 học phần (27 tín chỉ).

| **TT** | **Học phần** | **Số tín chỉ** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kinh tế vi mô | 3 |
| 2. | Kinh tế vĩ mô  | 3 |
| 3. | Quản trị học | 3 |
| 4. | Kinh tế phát triển | 3 |
| 5. | Chính sách công | 3 |
| 6. | Quản trị chiến lược | 3 |
| 7. | Kinh tế thể chế | 3 |
| 8. | Nguyên lý quản trị kinh doanh | 3 |
| 9. | Kinh tế công cộng | 3 |
|  | **Tổng cộng** |  **27** |

***2. Điều kiện về thâm niên công tác:***

+ Các đối tượng thuộc Nhóm 1 có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay.

+ Các đối tượng thuộc Nhóm 1 có bằng tốt nghiệp đại học dưới loại khá và các đối tượng thuộc Nhóm 2, 3 được dự thi sau khi có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký hồ sơ dự thi).

+ Các đối tượng thuộc Nhóm 4 được dự thi sau khi có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký hồ sơ dự thi).