|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬTTP. HỒ CHÍ MINHKHOA NGOẠI NGỮ | **Ngành đào tạo: Sư Phạm Tiếng Anh kỹ thuật Trình độ đào tạo: Đại học****Chương trình đào tạo: Sư Phạm Tiếng Anh kỹ thuật**  |

 |  |

**Đề c­ương chi tiết học phần**

1. **Tên học phần: Ngữ Pháp Tiếng Anh 1**

**Mã học phần: GRAM130135**

1. **Tên Tiếng Anh: Grammar 1**
2. **Số tín chỉ:** 3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/ thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (3tiết lý thuyết + 6 tiết tự học/ tuần)

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

1/ GV phụ trách chính: Trương Thị Hoa

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

 Trần Thị Thanh Kiều

Đỗ Thị Hà

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

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Không

1. **Môtảhọcphần (Course Description)**

Học phần này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên ngữ Anh năm thứ nhất trường ĐHSPKT đạt trìnhđộ ngữ pháp sơ trung cấp (B1). Cụ thể, thông qua các hoạt động nghe, đọc, nói, và viết về các chủ đề thú vị và cập nhật, sinh viên không chỉ hiểu được cấu trúc và ý nghĩa trong ngữ cảnh của các điểm ngữ pháp về từ, ngữ, thì, động từ khiếm khuyết, và các hình thức của động từ mà còn biết vận dụng chúng để hoàn thiện năng lực ngôn ngữ của mình. Học phần đồng thời giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

**7. 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** | Kiếnthứcvề các từ loại, cácthì, động từ khiếm khuyết và các hình thức của động từ trong tiếng Anh | 1.2 |
| **G2** | Khả năng sử dụng thành thạo các từ loại, cácthì, động từ khiếm khuyết và các hình thức của động từ trong tiếng Anh  | 2.1; 2.2 |
| **G3** | Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. | 3.1; 3.2 |

1. **Chuẩnđầuracủahọcphần**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chuẩnđầura HP** | **Môtả***(Saukhihọcxongmônhọcnày, ngườihọccóthể:)* | **Chuẩnđầura CDIO** |
| **G1** | **G1.1** | Phân biệt được chức năng của các từ loại trong tiếng Anh gồm danh từ, tính từ, trạng từ, mạo từ, định từ và đại từ. | 1.2 |
| **G1.2** | Phân biệt được chức năng của các thì trong tiếng Anh gồm thì hiện tại, quá khứ và tương lai. | 1.2 |
| **G1.3** | Phân biệt được chức năng của các động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh. | 1.2 |
| **G1.4** | Phân biệt được chức năng của các hình thức của động từ trong tiếng Anh. | 1.2 |
|  |
| **G2** | **G2.1** | Sử dụng thành thạo các từ loại trong tiếng Anh gồm danh từ, tính từ, trạng từ, mạo từ, định từ và đại từ, đặc biệt là trong nói và viết. | 2.1; 2.2 |
| **G2.2** | Sử dụng thành thạo các thì trong tiếng Anh gồm thì hiện tại, quá khứ và tương lai, đặc biệt là trong nói và viết. | 2.1; 2.2 |
| **G2.3** | Sử dụng thành thạo động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh, đặc biệt là trong nói và viết. | 2.1; 2.2 |
| **G2.4** | Sử dụng thành thạo các hình thức của động từ trong tiếng Anh, đặc biệt là trong nói và viết. | 2.1; 2.2 |
| **G2.5** | Phát triển kỹ năng làm việc độc lập và tự học | 2.4 |
|  |
| **G3** | **G3.1** | Phát triển kỹ nănglàm việc nhóm | 3.2 |

1. **Tài liệu học tập**

**- Sách, giáo trình chính:**Tài liệu biên soạn nội bộ (2012)

**- Sách tham khảo:**

+ John, E. (2003). Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford: OUP.

+ Virgini, E. (2000). FCE Use of English 2 – Intermediate. London: Expressing Publishing.

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 (%)** |
| Tham dự lớp(5%) | Sinh viên đi học đầy đủ và có thái độ tích cực vào tất cả các hoạt động trên lớp. | Suốt quá trình học | -Điểm danh-Làm bài tập theo cặp hoặc nhóm | G3 | **Quá trình****50%** |
| Các hoạt động và bài tập(15%) | Các hoạt động, bài tập trong lớp và nhiệm vụ ở nhà của cá nhân và nhóm.  | Suốt quá trình học | -Các bài làm, sản phẩm của cá nhân và nhóm | G1,G2,G3 |
| Thuyết trình bài học(10%) | Mỗi nhóm chịu trách nhiệm tìm hiểu về một điểm ngữ pháp nhất định theo sự phân công của giảng viên và trình bày trước lớp.* Yêu cầu về nội dung:
* Thiết kế các bài tập và hoạt động để dạy và thực hành các điểm ngữ pháp đó
* Giải đáp các thắc mắc của các nhóm khác và giảng viên
* Thời gian: khoảng 30 phút/ nhóm
* Tiêu chí đánh giá:
* Trình bày chính xác, đầy đủ và dễ hiểu các điểm ngữ pháp
* Thiết kế các bài tập và hoạt động hiệu quả
* Giải đáp chính xác và rõ ràng các thắc mắc của các nhóm khác và giảng viên
 | Tuần 3-13(Bài 2–8) | 7 bài thuyết trìnhcủa 7 nhóm | G1,G2,G3 |
| Các bài kiểm tra giữa kì(20%) | Bao quát các điểm ngữ pháp về từ loại và thì trong tiếng Anh (Bài 1, 2, 3, 4, 5 và 6). | Tuần 10 | -Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận cá nhân tại lớp, thời gian: 60 phút | G1.1, G1.2, G2.1, G2.2 |
| Bao quát các điểm ngữ pháp về động từ khiếm khuyết và các hình thức khác nhau của động từ (Bài 7 và 8). | Tuần 14 | -Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận cá nhân tại lớp, thời gian: 60 phút | G1.3, G1.4, G2.3, G2.4 |
| Thi cuối kì | Bao quát toàn bộ nội dung của khóa học. | Sau khi kết thúc môn học | -Bài kiểm tra cá nhân gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận, thời gian: 60-75 phút | G1, G2,  | **Cuối kì****50%** |

1. **Nội dung chi tiết**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần****Week** | **Nội dung****Content** | **Chuẩn đầu ra học phần** |
| 1 | ***ORIENTATION*** |  |
| ***A/* Cácnội dung và PPGD chính trên lớp*: (6)*****Nội dung GD lý thuyết:**+ Present the requirements of the course+ Introduce the main grammar points of the course+ Introduce methods of teaching and learning grammar+ Instruct how to use the syllabus+ Divide class into six groups for preparation of the new lessons+ Test the level of the students (grammar): Placement test**PPGD chính:**+ Thuyết giảng+ Thảo luận nhóm | N/A |
| ***B/*Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(2)*+ Chuẩn bị giáo trình+ Xem trước và tìm hiểu nội dung bài học buổi tiếp theo: Bài 1 | N/A |
| 2 | ***Bài 1: DANH TỪ (NOUNS)*** |  |
| ***A/* Các ND và PPGD chính trên lớp*: (3)*****Nội dung GD lý thuyết:**+ Word form+ Classification+ Functions**PPGD chính:**+ Thuyết giảng+ Thực hành cá nhân, cặp và nhóm+ Thảo luận cặp và nhóm | G1.1G2.1G2.5G3.1 |
| ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà: *(2)***+ Làm bài tập trong giáo trình và tài liệu bổ sung+ Đọc trước giáo trình và các tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho Bài 2. [Nhóm 1 chuẩn bị cho phần thuyết trình bài 2] | G1.1G2.1G2.5 G3.1 |
| 3 | ***Bài 2: TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ (ADJECTIVES & ADVERBS)*** |  |
| ***A/* Cácnội dung và PPGD chính trên lớp*: (3)*****Nội dung GD lý thuyết:**+ Word form+ Classification+ Functions**PPGD chính:**+ Thuyết trình của nhóm 1+ Thuyết giảng+ Thực hành cá nhân, cặp và nhóm+ Thảo luận cặp và nhóm | G1.1G2.1G2.5G3.1 |
| ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà: *(3)***+ Làm bài tập trong giáo trình và tài liệu bổ sung+ Cá nhân viết một đoạn văn kể về một người thân, sử dụng chính xác đa dạng các loại danh từ, tính từ và trạng từ đã học.+ Đọc trước giáo trình và các tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho Bài 3. [Nhóm 2 chuẩn bị cho phần thuyết trình bài 3] | G1.1G2.1G2.5G3.1 |
| 4-5 | ***Bài 3: MẠO TỪ, ĐỊNH TỪ & ĐẠI TỪ (ARTICLES/ DETERMINERS/ PRONOUNS)*** |  |
| ***A/* Cácnội dung và PPGD chính trên lớp***: (3)***Nội dung GD lý thuyết:*** Articles
* Determiners
* Pronouns

**PPGD chính:**+ Thuyết trình của nhóm 2+ Thuyết giảng+ Thực hành cá nhân, cặp và nhóm+ Thảo luận cặp và nhóm | G1.1G2.1G2.5G3.1 |
| ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà: *(2)***+ Làm bài tập trong giáo trình và tài liệu bổ sung+ Đọc trước giáo trình và các tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho Bài 4. [Nhóm 3 chuẩn bị cho phần thuyết trình bài 4] | G1.1G2.1G2.5G3.1 |
| 6-7 | ***Bài 4: THÌ HIỆN TẠI (PRESENT TENSES)*** |  |
| ***A/* Cácnội dung và PPGD chính trên lớp*: (3)*****Nội dung GD lý thuyết:**+ Forms+ Uses+ Time expressions**PPGD chính:**+ Thuyết trình của nhóm 3+ Thuyết giảng+ Thực hành cá nhân, cặp và nhóm+ Thảo luận cặp và nhóm | G1.2G2.2G2.5G3.1 |
| ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà: *(2)***+ Làm bài tập trong giáo trình và tài liệu bổ sung+ Đọc trước giáo trình và các tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho Bài 5. [Nhóm 4 chuẩn bị cho phần thuyết trình bài 5] | G1.2G2.2G2.5 G3.1 |
| 8 | ***Bài 5: THÌ QUÁ KHỨ (PAST TENSES)*** |  |
| ***A/* Cácnội dung và PPGD chính trên lớp***: (3)***Nội dung GD lý thuyết:**+ Forms+ Uses+ Time expressions **PPGD chính**:+ Thuyết trình của nhóm 4+ Thuyết giảng+ Thực hành cá nhân, cặp và nhóm+ Thảo luận cặp và nhóm | G1.2G2.2G2.5 G3.1 |
| ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà: *(3)***+ Làm bài tập trong giáo trình và tài liệu bổ sung+ Cá nhân viết một đoạn văn về sự thay đổi của cuộc sống ở hiện tại so với quá khứ. Yêu cầu: sử dụng đúng các thì hiện tại và quá khứ đã được học.+ Đọc trước giáo trình và các tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho Bài 6. [Nhóm 5 chuẩn bị cho phần thuyết trình bài 6] | G1.2G2.2G2.5G3.1 |
| 9 | ***Bài 6: THÌ TƯƠNG LAI (FUTURE TENSES)*** |  |
| ***A/* Cácnội dung và PPGD chính trên lớp***: (3)***Nội dung GD lý thuyết:**+ Forms+ Uses+ Time expressions **PPGD chính**:+ Thuyết trình của nhóm 5+ Thuyết giảng+ Thực hành cá nhân, cặp và nhóm+ Thảo luận cặp và nhóm | G1.2G2.2G2.5 G3.1 |
| ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà: *(2)***+ Làm bài tập trong giáo trình và tài liệu bổ sung+ Ôn tập tất cả các kiến thức đã học để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì thứ nhất | G1.2G2.2G2.5 |
| 10 | ***MIDTERM TEST 1& FEEDBACK*** |  |
| ***A/* Cácnội dung và PPGD chính trên lớp***: (2)***Nội dung GD lý thuyết:**+ Midterm Test 1 (Unit 1,2,3,4,5,6)+ Test correction**PPGD chính**:+ Thuyết giảng+ Thảo luận nhóm | G1.1, G1.2 G2.1, G2.2 |
| ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà: *(1)***+ Đọc trước giáo trình và các tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho Bài 7. [Nhóm 6 chuẩn bị cho phần thuyết trình bài 7] | G2.5G3.1 |
| 11-12 | ***Bài 7: ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (MODAL VERBS)*** |  |
| ***A/* Cácnội dung và PPGD chính trên lớp***: (2)***Nội dung GD lý thuyết:**+ Functions of modal verbs * Ability
* Obligation
* Requests
* Possibility
* Necessity
* Prohibition/ duty
* Permission
* Offers/ suggestions
* Advice
* Probability
* Logical assumption
* Criticism

+ Forms of Modals in Past, Present and Future tenses.**PPGD chính**:+ Thuyết trình của nhóm 6+ Thuyết giảng+ Thực hành cá nhân, cặp và nhóm+ Thảo luận cặp và nhóm | G1.3G2.3G2.5G3.1 |
| ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà: *(2)***+ Làm bài tập trong giáo trình và tài liệu bổ sung+ Đọc trước giáo trình và các tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho Bài 8. [Nhóm 7 chuẩn bị cho phần thuyết trình bài 8] | G1.3G2.3G2.5G3.1 |
| 13 | ***Bài 8: CÁC HÌNH THỨC CỦA ĐỘNG TỪ (VERB FORMS)*** |  |
| ***A/* Cácnội dung và PPGD chính trên lớp***: (3)***Nội dung GD lý thuyết:**+ The infinitive+ The -ing form+ The participles**PPGD chính**:+ Thuyết trình của nhóm 7+ Thuyết giảng+ Thực hành cá nhân, cặp và nhóm+ Thảo luận cặp và nhóm | G1.4G2.4G2.5G3.1 |
| ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà: *(2)***+ Làm bài tập trong giáo trình và tài liệu bổ sung+ Ôn tập các kiến thức đã học để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì thứ hai | G1.4G2.4G2.5 |
| 14 | ***MIDTERM TEST 2& FEEDBACK*** |  |
| ***A/* Cácnội dung và PPGD chính trên lớp***: (2)***Nội dung GD lý thuyết:**+ Midterm Test 2 (Unit 7,8)+ Test correction**PPGD chính**:+ Thuyết giảng+ Thảo luận nhóm | G1.3, G1.4, G2.3, G2.4 |
| ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà: *(0)***N/A | N/A |
| 15 | ***ÔN TẬP CỦNG CỐ (CONSOLIDATION)*** |  |
| ***A/*Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp***: (4)***- Nội dung GD lý thuyết:***+* A summary of grammar points + Revision + Exercises+ Instructions for the final exam+ Students’ Feedback*-* **PPGD chính**:+ Thuyếtgiảng+ Thực hành cá nhân+ Thảo luận nhóm | G2.5G3.1 |
| ***B/*Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(1)*+ Ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ | N/A |

1. **Đạođứckhoahọc:**

Cácbàitậpở nhà, bàikiểmtratrênlớpvàbàithicuốikìphảiđượcthựchiệntừchínhbảnthânsinhviên.Nếubịpháthiệncósaochépthìxửlýcácsinhviêncóliênquanbằnghìnhthứcđánhgiá**0** (không) điểmquátrìnhvàcuốikỳ.

1. **Ngàyphêduyệtlầnđầu: 15/01/2012**
2. **Cấpphêduyệt:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trưởngkhoa****NguyễnĐình Thu** | **Trưởng BM****HuỳnhTrọngLuân** | **Ngườibiênsoạn****TrầnThịThanhKiều** |
|  |  |  |

1. **Tiếntrìnhcậpnhật ĐCCT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lần 1:**  | **NgườiCậpnhật****TổtrưởngBộmôn:** |