**MỤC LỤC**

**MẪU BIỂU 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục ĐH**

 **năm học 2018-2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên chuyên ngành** | **Trang** |
| A | HỆ ĐẠI HỌC  |  |
|  | 1. Quản lý tài chính công | 1 |
|  | 2. Thuế | 11 |
|  | 3. Tài chính-Bảo hiểm | 21 |
|  | 4. Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương | 31 |
|  | 5. Hải quan và Logistic (CLC) | 43 |
|  | 6. Tài chính quốc tế | 59 |
|  | 7. Phân tích tài chính (Đại trà; CLC) | 71;82 |
|  | 8. Tài chính doanh nghiệp (Đại trà; CLC) | 97;108 |
|  | 9. Ngân hàng | 118 |
|  | 10. Định giá TS và kinh doanh BĐS | 130 |
|  |  Thẩm định giá TS&KDBĐS (Từ CQ56 trở đi) |
|  | 11. Phân tích chính sách TC | 140 |
|  | 12. Đầu tư tài chính | 151 |
|  | 11. Kế toán doanh nghiệp (Đại trà; CLC) | 160;173 |
|  | 12. Kiểm toán (Đại trà; CLC) | 183;195 |
|  | 13. Kế toán công | 210 |
|  | 14. Quản trị doanh nghiệp | 219 |
|  | 15. Marketing | 228 |
|  | 16. Tin học tài chính kế toán | 237 |
|  | 17. Tiếng Anh TCKT | 247 |
|  | 18. Kinh tế và quản lý nguồn lực TC | 255 |
|  | 19. Kinh tế đầu tư tài chính | 264 |
|  | 20. Kinh tế-Luật | 274 |
| B | HỆ SAU ĐẠI HỌC |  |
|  | 1. Tài chính – Ngân hàng | 283 |
|  | 2. Kế toán | 293 |
|  | 3. Quản lý kinh tế | 303 |