# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khóa học** | **Cảng biển** | **Hãng tàu** | **Doanh nghiệp Logsitics** | **Doanh nghiệp XNK** | **Trường học** | **Thời lượng**  **(giờ)** |
| 1 | Các **Logsitics study và knowledge** tour cho học viên tham qua học tập nghiệp vụ thực tế tại các cảng và cơ sở logistics của Tân Cảng Sài Gòn trên khắp Việt Nam |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1-2 ngày |
| 2 | Tour tham quan tìm hiểu hoạt động tại cảng Cát Lái và cảng Hiệp Phước quản lý khai thác cảng container và hàng rời. | ✓ |  |  |  |  |  |
| 3 | Tour tham quan cảng nước sâu TCIT tại Cái Mép | ✓ |  |  |  |  |  |
| 4 | Tour tham quan cảng feeder và cảng sà lan tại thành phố Cần Thơ (cảng Cái Cui, cảng Tân Cảng Sa Đéc) | ✓ |  |  |  |  |  |
| **B** | **TIẾNG ANH (TỔNG QUÁT VÀ CHUYÊN NGÀNH)** | | | | | | |
| 1 | Tiếng Anh chuyên ngành Logistics và cảng biển | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 43 |
| 2 | Tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải, vận tải | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |
| 3 | Tiếng Anh trong tranh chấp hàng hải | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | 40 |
| 4 | Anh văn thương mại (soạn thảo thư tín thương mại, email, hợp đồng, đàm phán, hội họp, thuyết trình) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 5 | Các lớp luyện kỹ năng tiếng Anh (Toeic, Toefl, nghe, nói, đọc, viết, chỉnh giọng chuẩn, ngữ pháp…) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 6 | Tiếng Anh trong Vận tải, bảo hiểm ngoại thương |  |  |  |  | ✓ |  |
| **C** | **LOGISTICS,SUPPLY CHAIN** | | | | | | |
| 1 | Xuất nhập khẩu thực hành | ✓ |  |  |  | ✓ | 40 |
| 2 | Chuyên viên Logistics |  |  | ✓ |  |  | 56 |
| 3 | Contract Logistics |  |  | ✓ |  |  | 83 |
| 4 | Contract Logistics (nâng cao) |  |  | ✓ |  |  | 21 |
| 5 | Khai thác và quản trị kho hàng |  |  | ✓ | ✓ |  | 45 |
| 6 | Kỹ năng sales trong Logistics |  |  | ✓ |  | ✓ | 24 |
| 7 | Kỹ năng phát triển kinh doanh ngành dịch vụ Logistics |  |  | ✓ |  |  | 60 |
| 8 | Kỹ năng phát triển kinh doanh ngành giao nhận |  |  | ✓ |  |  | 52 |
| 9 | Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | 48 |
| 10 | Nghiệp vụ hải quan |  |  | ✓ |  | ✓ | 48 |
| 11 | Hướng dẫn khai hải quan điện tử |  |  |  |  | ✓ | 12 |
| 12 | Huấn luyện về hàng nguy hiểm và độc hại (Dangerous and Hazardous Cargo) | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | 40 |
| 13 | Đại lý vận tải và môi giới tàu biển |  | ✓ | ✓ |  |  | 16 |
| 14 | Vận tải biển, vận tải và giao nhận | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 80 |
| 15 | Vận tải bảo hiểm ngoại thương |  |  |  | ✓ |  | 80 |
| 16 | Tổng quan kho CFS, Kho Phân Phối |  |  |  |  | ✓ | 24 |
| 17 | Kho ngoại quan |  |  |  |  | ✓ | 12 |
| **D** | **QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG** | | | | | | |
| 1 | Quản lý khai thác bến bãi container | ✓ | ✓ |  |  |  | 72 |
| 2 | Quản lý khai thác cảng hàng rời | ✓ | ✓ |  |  |  | 72 |
| 3 | Sales và Marketing cảng biển | ✓ |  |  |  |  | 38 |
| 4 | Nhân viên kiểm tra an ninh cảng biển | ✓ |  |  |  |  | 24 |
| 5 | Nhân viên an toàn khu vực cảng | ✓ |  |  |  |  | 16 |
| 6 | Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh cảng biển | ✓ |  |  |  |  | 60 |
| 7 | Lái cẩu dàn chân đế RTG (cẩu dàn bánh lốp) | ✓ |  |  |  |  | 170 |
| 8 | Lái cẩu STS (cẩu từ tàu lên bờ) | ✓ |  |  |  |  | 80 |
| 9 | Lái xe tải trong bến bãi | ✓ |  |  |  |  | 40 |
| 10 | Điều khiển xe nâng Reach Stacker | ✓ |  |  |  |  | 40 |
| 11 | Điều khiển xe nâng hàng Forklift | ✓ |  |  |  |  | 40 |
| **F** | **AN TOÀN VỀ SINH LAO ĐỘNG (6 NHÓM)** (theo nghị định 44/2016) | | | | | | |
| **G** | **E-LEARNING (HỌC TRỰC TUYẾN, ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CỦA STC-B.V, CÓ GIÁ TRỊ QUỐC TẾ)** | | | | | | |
| 1 | Introduction to Transport Chain | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| 2 | Warehousing | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| **I** | **Các khóa học ngắn hạn và dài hạn (từ 1 tuần đến 24 tháng) tại Châu Âu, và Hà Lan (STC-Group) từ sơ cấp, đại học đến thạc sỹ trong lĩnh vực cảng, logistics và vận tải** | | | | | | |