1.原始資料 Bản ban đầu

東南科技大學 106學年度 四年制 觀餐休閑與管理學院 觀光休閑餐旅學程應修學分表

Bảng học phần cần học Chương trình Du lịch nghỉ dưỡng Nhà hàng Khách sạn, Học viện Du lịch Nhà hàng Nghỉ dưỡng và Quản lý

Khóa 4 năm Năm 106 - Đại học Khoa học Công nghệ Đông Nam

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學年  Năm học | 第一學年(107學年度)  Năm 1 (Năm học 107) | | | | | | 第二學年(108學年度)  Năm 2 (Năm học 108) | | | | | | 第三學年(109學年度)  Năm 3 (Năm học 109) | | | | | | 第四學年(110學年度)  Năm 4 (Năm học 110) | | | | | |
| 類別  Loại | 科目  Môn học | 學分/時數  Học phần/  Số giờ | | | | 備註  Chú thích  全 | 科目  Môn học | 學分/時數  Học phần/  Số giờ | | | | 備註  Chú thích  全文 | 科目  Môn học | 學分/時數  Học phần/  Số giờ | | | | 備註  Chú thích  全文完 | 科目  Môn học | 學分/時數  Học phần/  Số giờ | | | | 備註  Chú thích  全文 |
| 上  Học kỳ 1 | | 下  Học kỳ 2 | | 上  Học kỳ 1 | | 下  Học kỳ 2 | | 上  Học kỳ 1 | | 下  Học kỳ 2 | | 上  Học kỳ 1 | | 下  Học kỳ 2 | |
| 共同 課程  Chương trình chung | 華文I、II  Tiếng Hoa I, II | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 華文III、IV  Tiếng Hoa III, IV | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 世界文明與多元文化  Văn minh và đa nguyên văn hóa  thế giới | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 英文I、II  Tiếng Anh I, II | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 體育I、II  Thể dục I, II | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通識 發展  Phát triển thường thức |  |  |  |  |  |  | 通識課程I、II  Chương trình thường thức I, II | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院  核  心  Hạt nhân viện | 實務專題 I、II  Chuyên đề thực tế I, II | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 產業實務實習I、II  Thực tập thực tế doanh nghiệp I, II | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 產業實務實習III、IV  Thực tập thực tế doanh nghiệp III, IV | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 產業實務實習  Thực tập thực tế doanh nghiệp | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 暑期產業實務實習  Thực tập thực tế nghỉ hè | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 暑期產業實務實習  Thực tập thực tế nghỉ hè | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 暑期產業實務實習  Thực tập thực tế nghỉ hè | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專業課程  Chương trình chuyên ngành | 餐旅服務  Phục vụ Nhà hàng Khách sạn | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 餐旅衛生與安全  Vệ sinh và an toàn thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 餐旅經營管理  Quản lý kinh doanh ẩm thực | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 消費者行為  Hành vi người tiêu dùng | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 廚藝入門  Nhập môn nghê thuật nhà bếp | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 世界飲食文化  Văn hóa ẩm thực thế giới | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 餐旅行銷管理  Quản lý kinh doanh Nhà hàng Khách sạn | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 餐旅品質管理  Quản lý chất lượng ẩm thực | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 食物製備原理  Nguyên lý chuẩn bị nguyên liệu | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 連鎖餐旅經營管理  Quản lý kinh doanh chuỗi Nhà hàng Khách sạn | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 時尚婚宴企劃  Kế hoạch tiệc cưới thời thượng | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 時尚餐旅活動企劃  Kế hoạch hoạt động ẩm thực thời thượng | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 菜單設計規劃  Quy hoạch thiết kế menu | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 餐旅產品規劃與設計  Thiết kế và quy hoạch sản phẩm Nhà hàng Khách sạn | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 管家實務  Quản gia thực tế | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 電腦網路與軟體應用  Mạng máy tính và phần mềm ứng dụng | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 精油芳療紓壓  Tinh dầu hương liệu giải tỏa căng thẳng | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 品茗與製茶體驗  Trải nghiệm pha trà và thưởng trà | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 餐旅擺飾與美學  Trang trí và mỹ học Nhà hàng Khách sạn | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 時尚生活品酒  Thưởng thức rượu cuộc sống thời thượng | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 餐廳開發與籌備  Dự trù và mở nhà hàng | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 國際禮儀  Lễ nghĩa quốc tế | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旅館開發與籌備  Dự trù và mở khách sạn | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 觀光概論  Khái luận du lịch | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異國料理  Ẩm thực nước ngoài | 0 | 0 | 3 | 3 |  |
| 客房管理  Quản lý phòng khách | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計  Tạm tính | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  | 19 | 19 | 14 | 14 |  |  | 15 | 15 | 14 | 14 |  |  | 19 | 19 | 13 | 13 |  |
| 學分累計 學分/時數  Tích lũy học phần  Học phần/ Số giờ | | 17 | 17 | 34 | 34 |  |  | 51 | 51 | 67 | 67 |  |  | 82 | 82 | 96 | 96 |  |  | 115 | 115 | 128 | 128 |  |
| 通識學分  Học phần thường thức | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 院核心學分  Học phần hạt nhân viện | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 專業學分  Học phần chuyên ngành | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總學分  Tổng học phần | | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 最新修訂 Bản chỉnh sửa cuối cùng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東南科技大學　106學年度 日間部四年制　觀餐休閑與管理學院 觀光休閑餐旅學程 應修學分表  Bảng học phần cần học Chương trình Du lịch nghỉ dưỡng Nhà hàng Khách sạn, Học viện Du lịch Nhà hàng Nghỉ dưỡng và Quản lý  Khóa 4 năm Năm 106 - Đại học Khoa học Công nghệ Đông Nam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 學年  Năm học | 第一學年  Năm 1  (106-2、107-1學期)  (Học kỳ 106-2, 107-1) | | | | | | 第二學年  Năm 2  (107-2、108-1學期)  (Học kỳ 107-2, 108-1) | | | | | | 第三學年  Năm 3  (108-2、109-1學期)  (Học kỳ 108-2, 109-1) | | | | | | 第四學年  Năm 4  (109-2、110-1學期)  (Học kỳ 109-2, 110-1) | | | | | |
|
| 類別  Loại | 科 目  Môn học | 學分/時數  Học phần/  Số giờ | | | | | 科 目  Môn học | 學分/時數  Học phần/  Số giờ | | | | | 科 目  Môn học | 學分/時數  Học phần/  Số giờ | | | | | 科 目  Môn học | 學分/時數  Học phần/  Số giờ | | | | |
| 上  Học kỳ 1 | | 下  Học kỳ 2 | |  | 上  Học kỳ 1 | | 下  Học kỳ 2 | |  | 上  Học kỳ 1 | | 下  Học kỳ 2 | |  | 上  Học kỳ 1 | | 下  Học kỳ 2 | |  |
| 通識(共同)  核心Thường thức (chung) Hạt nhân | 華文Ⅰ、Ⅱ  Tiếng Hoa I, II | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 華文Ⅲ、Ⅳ  Tiếng Hoa III, IV | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 世界文明與多元文化  Văn minh và đa nguyên văn hóa  thế giới | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 英文Ⅰ、Ⅱ  Tiếng Anh I, II | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 體育Ⅰ、Ⅱ  Thể dục I, II | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計  Tạm tính | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 小計  Tạm tính | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 小計  Tạm tính | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 小計  Tạm tính | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 通識發展  Phát triển thường thức |  |  |  |  |  |  | 通識課程Ⅰ、Ⅱ  Kiến thức thường thức I, II | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計  Tạm tính | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 小計  Tạm tính | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 小計  Tạm tính | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 小計  Tạm tính | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 院核心  Hạt nhân viên | 實務專題Ⅰ、Ⅱ  Chuyên đề thực tế I, II | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 產業實務實習Ⅰ、Ⅱ  Thực tập thực tế  doanh nghiệp I, II | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 產業實務實習Ⅲ、Ⅳ  Thực tập thực tế  doanh nghiệp III, IV | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 產業實務實習Ⅴ、Ⅵ  Thực tập thực tế  doanh nghiệp III, IV | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計  Tạm tính | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 小計  Tạm tính | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 小計  Tạm tính | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 小計  Tạm tính | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 專業必修 Môn chuyên ngành bắt buộc | 餐旅服務  Phục vụ du lịch ẩm thực | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 餐旅衛生與安全  An toàn và vệ sinh thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 餐旅經營管理  Quản lý kinh doanh Nhà hàng  Khách sạn | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 消費者行為  Hành vi người tiêu dùng | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 廚藝入門Ⅰ  Nhập môn nghệ thuật  nhà bếp I | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 世界飲食文化  Văn hóa ẩm thực thế giới | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 餐旅行銷管理  Quản lý tiêu thụ Nhà hàng  Khách sạn | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 餐旅品質管理  Quản lý chất lượng  Nhà hàng Khách sạn | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 客房管理  Quản lý phòng khách | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 連鎖餐廳經營管理  Quản lý kinh doanh chuỗi  Nhà hàng | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 餐旅產品規劃與設計  Thiết kế và quy hoạch sản phẩm Nhà hàng Khách sạn | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 品茗與製茶體驗  Trải nghiệm pha trà và thưởng trà | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 食物製備原理  Nguyên lý chuẩn bị nguyên liệu | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 國際禮儀  Lễ nghĩa Quốc tế | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 時尚生活品酒  Thưởng thức rượu cuộc sống  thời thượng | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 旅館開發與籌備  Dự trù và mở nhà hàng | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 實用華文  Tiếng Hoa thực hành | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 精油芳療紓壓  Tinh dầu hương liệu giải tỏa  căng thẳng | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 餐廳開發與籌備  Dự trù và mở khách sạn | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 應用華文  Tiếng Hoa ứng dụng | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 時尚婚宴企劃  Kế hoạch tiệc cưới thời thượng | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 管家實務  Quản gia thực tế | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 華文演練  Luyện tập diễn thuyết tiếng Hoa | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廚藝入門Ⅱ  Nhập môn nghê thuật  nhà bếp II | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 菜單設計規劃  Quy hoạch thiết kế menu | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簡報技巧  Kỹ thuật báo cáo | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計  Tạm tính | 12 | 12 | 15 | 15 |  | 小計  Tạm tính | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 小計  Tạm tính | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 小計  Tạm tính | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 學期小計 學分/時數  Tạm tính học kỳ  Học phần/ Số giờ | | 20 | 20 | 22 | 22 |  | 學期小計 學分/時數  Tạm tính học kỳ  Học phần/ Số giờ | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 學期小計 學分/時數  Tạm tính học kỳ  Học phần/ Số giờ | 14 | 14 | 12 | 12 |  | 學期小計 學分/時數  Tạm tính học kỳ  Học phần/ Số giờ | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 學期累計 學分/時數  Tích lũy học kỳ Học phần/ Số giờ | | 20 | 20 | 42 | 42 |  | 學期累計 學分/時數  Tích lũy học kỳ Học phần/  Số giờ | 60 | 60 | 78 | 78 |  | 學期累計 學分/時數  Tích lũy học kỳ Học phần/ Số giờ | 92 | 92 | 104 | 104 |  | 學期累計 學分/時數  Tích lũy học kỳ Học phần/ Số giờ | 116 | 116 | 128 | 128 |  |
| 通識(共同)核心學分  Học phần thường thức (chung) hạt nhân | | 26 | | | | | | | | | | | 通識發展學分  Học phần phát triển thường thức | 4 | | | | | | | | | | |
| 院核心學分  Học phần hạt nhân viện | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 系專業必修學分  Học phần bắt buộc chuyên ngành | | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總學分數  Tổng học phần | | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 說 明  Giải thích | | 106學年度第2學期第5次系務會議（1070409）修正審查通過。  Văn bản được sửa đổi và thông qua tại Kỳ họp Học vụ thứ 5 (1070409) Kỳ học thứ 2 Năm học 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |