CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

**NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI**

**(Land Administration)**

**Mã ngành: 8850103**

*(Ban hành kèm quyết định Số 1058/QĐ-TĐHTPHCM ngày 21/12/2021*

*của Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Tp.HCM)*

# 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

*1.1. Mục tiêu chung*

Đào tạo trình độ thạc sỹ ứng dụng đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong công tác quản lý đất đai của các địa phương.

*1.2. Mục tiêu cụ thể (PO)*

+ PO1: Đào tạo thạc sỹ ứng dụng có Tư duy phức hợp và Khả năng hoà nhập vào thực tế, vận dụng linh hoạt Kiến thức chuyên môn và sử dụng Kỹ năng nghiệp vụ để giải quyết một cách tổng thể các nội dung kỹ thuật - công nghệ, kinh tế, quy hoạch và hành chính trong các hoạt động quản lý đất đai.

+ PO2: Các học phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành bắt buộc củng cố cho học viên kiến thức cơ bản và nâng cao tư duy hệ thống về ngành Quản lý đất đai.

+ PO3: Mỗi học phần kiến thức chuyên ngành cung cấp các kiến thức chuyên sâu về lý luận, thực trạng và giải pháp thực hiện hoặc hoàn thiện một trong các nội dung quản lý đất đai.

+ PO4: Các học phần kiến thức chuyên ngành tự chọn được tập hợp thành từng nhóm kiến thức phù hợp với lĩnh vực chuyên trách của học viên, cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc thực hiện luận văn tốt nghiệp theo đề tài được lựa chọn từ các vấn đề thực tiễn của địa phương.

# 2. Chương trình đào tạo

| **MSMH** | | **Tên học phần** | **Khối lượng (TC)** | | | **Tự học** | **Thực tập** | **HK** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần chữ | Phần số | Tổng số | LT | BT/TH |
| **Khối kiến chung (6 TC)** | | | | | | | | |
| *Môn bắt buộc* | | | | | | |  |  |
| GEN | 001 | Triết học | 4 | 3 | 1 |  |  | 1 |
| GEN | 002 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | 2/3 | 1/3 |  |  | 1 |
| **Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành (42 TC)** | | | | | | | | |
| ***Môn học cơ sở ngành bắt buộc (8 TC)*** | | | | | | | | |
| LAND | 003 | Cơ sở quản lý đất đai trong điều kiện bất định | 2 | 2/3 | 1/3 |  |  | 1 |
| LAND | 004 | Tài nguyên đất đai | 2 | 2/3 | 1/3 |  |  | 1 |
| LAND | 005 | Kinh tế đất đai | 2 | 2/3 | 1/3 |  |  | 1 |
| LAND | 006 | Sử dụng đất đai thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường | 2 | 2/3 | 1/3 |  |  | 1 |
| ***Môn học chuyên ngành ngành bắt buộc (10 TC)*** | | | | | | | | |
| LAND | 007 | Chính sách đất đai | 2 | 2/3 | 1/3 |  |  | 1 |
| LAND | 008 | Quy hoạch đất đai | 2 | 2/3 | 1/3 |  |  | 2 |
| LAND | 009 | Ô nhiễm môi trường và sử dụng đất đai | 2 | 2/3 | 1/3 |  |  | 2 |
| LAND | 010 | Phân tích thống kê trong quản lý đất đai | 2 | 2/3 | 1/3 |  |  | 2 |
| LAND | 011 | Cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu | 2 | 2/3 | 1/3 |  |  | 2 |
| ***Môn học chuyên ngành tự chọn (24/38TC)*** | | | | | | | | |
| LAND | 012 | Kỹ thuật và công nghệ quản lý đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 013 | Kỹ thuật và công nghệ giám sát đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 014 | Hệ thống định vị toàn cầu và ứng dụng trong quản lý đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 015 | Hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 016 | Mô hình hoá trong quy hoạch đất đai đô thị và nông thôn | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 017 | Phát triển đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 018 | Quản lý dịch quyền đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 019 | Đánh giá định tính và định lượng đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 020 | Hệ hỗ trợ định giá đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 021 | Hệ thống đăng ký đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 022 | Hệ thống kiểm kê đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 023 | Hệ thống giám sát đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 024 | Hệ thống tài chính đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 025 | Hệ thống pháp luật đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 026 | Hệ thống quy hoạch đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 027 | Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của chính sách đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 028 | Hệ thống quan trắc  chất lượng đất đai | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 029 | Đất đai và hoạt động khoáng sản | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| LAND | 030 | Đất đai và nông nghiệp hữu cơ | 2 | 2/3 |  |  | 1/3 | 2-3 |
| ***Trong đó: Thực tập nghề nghiệp (8/24 TC)*** | | | | | | | | |
| **Khối kiến thức tốt nghiệp (12 TC)** | | | | | | | | |
| LAND | 031 | Tham quan thực tế | 1 |  |  |  | 1 | 4 |
| LAND | 032 | Hội thảo đề cương | 1 |  | 1 |  |  | 4 |
| LAND | 033 | Hội thảo kết quả | 1 |  | 1 |  |  | 4 |
| LAND | 034 | Luận văn Thạc sĩ | 9 |  | 9 |  |  | 4 |

HIỆU TRƯỞNG

*(Đã ký)*