|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM  KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG | **Ngành đào tạo: Thiết kế Thời trang**  **Trình độ đào tạo: Đại học**  **Chương trình đào tạo: Thiết kế Thời trang** |

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN**

**Tên học phần:** Chuyên đề 1 **Mã học phần:** HVTO412952

1. **Tên Tiếng Anh:** Special Subject 1 (Guest Speaker)
2. **Số tín chỉ:** 1 tín chỉ (1/0/2) (1 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian:(1:0:2) (1 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 2 tiết tự học)

1. **Các giảng viên phụ trách học phần:**

1/ GV phụ trách chính: ThS. Hồ Thị Thục Khanh

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: các giảng viên trong bộ môn

1. **Điều kiện tham gia học tập học phần**

Môn học tiên quyết: không

Môn học trước: tất cả các môn học liên quan đến thiết kế thời trang

1. **Mô tả học phần (Course Description)**

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cập nhật từ thực tế thiết kế và sản xuất dưới dạng chuyên đề khách mời nhằm giới thiệu các nội dung về thiết kế, công nghệ, quản lý sản xuất... đang được ứng dụng và triển khai có hiệu quả trong các doanh nghiệp may và thời trang.

**Mục tiêu học phần (Course Goals)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mục tiêu**  ***(Goals)*** | **Mô tả**  ***(Goal description)***  *(Học phần này trang bị cho sinh viên:)* | **Chuẩn đầu ra**  **CTĐT** |
| **G1** | Kiến thức chuyên môn thực tế liên quan đến ngành Thiết kế Thời trang | 1.2, 1.3 |
| **G2** | Khả năng phân tích các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế và sản xuất kinh doanh hàng thời trang  Kỹ năng tư duy và cập nhật kiến thức chuyên môn với thái độ đúng đắn. | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 |
| **G3** | Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.  Kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp kiến thức. | 3.1, 3.2, 3.3 |
| **G4** | Khả năng phân tích nét độc đáo, sáng tạo trong quy trình sản xuất, xử lý chất liệu của làng nghề để hình thành tư duy sáng tạo thời trang. | 4.1, 4.2 |

1. **Chuẩn đầu ra của học phần**

| **Chuẩn đầu ra HP** | | **Mô tả**  *(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)* | **Chuẩn đầu ra CDIO** |
| --- | --- | --- | --- |
| **G1** | G1.2 | Trình bày được các kiến thức chuyên ngành Thiết kế Thời trang | 1.2 |
| G1.3 | Giải thích được các kiến thức thực tế chuyên ngành Thiết kế Thời trang | 1.3 |
| **G2** | G2.1 | Giải thích, lập luận, giải quyết các vấn đề về Thiết kế thời trang | 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.5 |
| G2.2 | Khảo sát tài liệu và thông tin điện tử để thử nghiệm và khám phá kiến thức về Thiết kế thời trang | 2.2.1; 2.2.3; 2.2.4 |
| G2.3 | Trình bày được hệ thống sản xuất kinh doanh thời trang | 2.3.1; 2.3.3; 2.3.4 |
| G2.4 | Kiên trì và linh hoạt; có tư duy suy xét; ham tìm hiểu và học tập suốt đời; biết quản lý thời gian và nguồn lực | 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4; 2.4.6; 2.4.7 |
| G2.5 | Luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực Thiết kế Thời trang | 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3 |
| **G3** | G3.1 | Hình thành, quản lý và làm việc nhóm hiệu quả | 3.1.1; 3.1.2; 3.1.4; 3.1.5 |
| G3.2 | Phát triển kỹ năng phát biểu trước đám đông | 3.2.3; 3.2.4; 3.2.6 |
| G3.3 | Đọc hiểu các bài báo, thông tin về Thời trang bằng tiếng Anh | 3.3.1 |
| **G4** | G4.1 | Nhận thức được các tác động của xã hội (văn hóa, chính trị, tôn giáo…) đến ngành Thiết kế Thời trang, cập nhật những vấn đề và giá trị đương thời, từ đó hình thành quan điểm toàn cầu hóa. | 4.1.1; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6 |
| G4.2 | Hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp để chuẩn bị cho quá trình hội nhập thực tiễn. | 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4 |

1. **Tài liệu học tập**

- Các tài liệu liên quan đến chuyên môn.

1. **Đánh giá sinh viên:**

- Thang điểm: **10**

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình thức KT | Nội dung | **Thời điểm** | **Công cụ KT** | **Chuẩn đầu ra KT** | **Tỉ lệ (%)** |
| Cuối kỳ | | | |  | **100** |
| BT#1 | SV tìm hiểu trước về chủ đề và khách mời của buổi nói chuyện chuyên đề | Trước báo cáo chuyên đề 1 tuần | Câu hỏi dành cho khách mời | G1.2, G1.3, G2.4, G2.5, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2 | 20 |
| BT#2 | Phát biểu, đặt câu hỏi và giao lưu với khách mời | Trong buổi báo cáo chuyên đề | Phát biểu | G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2 | 40 |
| BT#3 | Viết bài thu hoạch ghi lại cảm nhận và kiến thức mới thu thập được sau buổi nói chuyện chuyên đề | Cuối buổi báo cáo chuyên đề | Bài thu hoạch | G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2 | 40 |

1. **Nội dung chi tiết học phần:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Nội dung** | **Chuẩn đầu ra học phần** |
| **1** | ***Tìm hiểu khách mời của buổi báo cáo chuyên đề (5/0/10)*** |  |
| **A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (5)**  **Nội dung GD trên lớp**   1. **Phổ biến chủ đề** 2. **Giới thiệu khách mời** 3. **Phổ biến các quy định chung cho buổi nói chuyện chuyên đề.**   *Phương pháp giảng dạy:*  + Diễn trình  + Sinh viên tìm hiểu qua tài liệu, thông tin tại trường, internet | G1.2, G1.3, G2.4, G2.5, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2 |
| **B/Các nội dung cần tự học ở nhà**: **(10)**  BT#1: SV tìm hiểu trước về chủ đề và khách mời của buổi nói chuyện chuyên đề thứ 1 | G1.2, G1.3, G2.4, G2.5, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Nội dung** | **Chuẩn đầu ra học phần** |
| **2** | ***Tham dự báo cáo chuyên đề (10/0/20)*** |  |
| **A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10)**  **Nội dung GD**   * Giới thiệu khách mời * Khách mời báo cáo * Giao lưu, đặt câu hỏi   *Phương pháp giảng dạy:*  + Thuyết trình  + Thảo luận | G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G3.1, G3.3, G4.1, G4.2 |
| ***B/*Các nội dung cần tự học ở nhà**:**(20)**  BT#2: Phát biểu, đặt câu hỏi và giao lưu với khách mời  BT#3: Viết bài thu hoạch ghi lại cảm nhận và kiến thức mới thu thập được sau buổi nói chuyện chuyên đề | G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G3.1, G3.3, G4.1, G4.2 |

1. **Đạo đức khoa học:**

+ Nội dung bài thu hoạch không sao chép, nếu vi phạm tùy mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm hoặc không công nhận kết quả

+ Bài thu hoạch phải nộp đúng thời gian quy định

1. **Ngày phê duyệt lần đầu:**
2. **Cấp phê duyệt:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trưởng khoa** | **Tổ trưởng BM**  **Hồ Thị Thục Khanh** | **Người biên soạn**  **Hồ Thị Thục Khanh** |

1. **Tiến trình cập nhật ĐCCT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lấn 1:** Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: Ngày….. tháng….. năm……. | **<**người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)  Tổ trưởng Bộ môn: |