|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT**  **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** |  |

**Biểumẫu 18**

***C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành***

***Chuyên ngành Sư phạm Anh***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên môn học | Mục đích môn học | Số tín chỉ | Lịch trình giảng dạy | Phương pháp đánh giá sinh viên |
|  | Ngữ pháp tiếng Anh 1 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 3 | Học kỳ 1 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Ngữ pháp tiếng Anh 2 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 3 | Học kỳ 2 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Ngữ âm hoïc& Âm vị học tiếng Anh | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 2 | Học kỳ 2 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Hình thái học & Từ vựng học tiếng Anh | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 3 | Học kỳ 3 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Văn minh Anh – Mỹ (2A–1M) | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 3 | Học kỳ 5 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Văn học Anh – Mỹ trích giảng (2A–1M) | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 3 | Học kỳ 6 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Nghe – Nói 1 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 3 | Học kỳ 1 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Đọc 1 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 2 | Học kỳ 1 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Viết 1 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 2 | Học kỳ 1 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Nghe – Nói 2 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 3 | Học kỳ 2 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Đọc 2 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 2 | Học kỳ 2 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Viết 2 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 2 | Học kỳ 2 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Nghe – Nói 3 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 3 | Học kỳ 3 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Đọc 3 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 2 | Học kỳ 3 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Viết 3 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 2 | Học kỳ 3 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Nghe – Nói 4 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 3 | Học kỳ 4 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Đọc 4 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 2 | Học kỳ 4 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Viết 4 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 2 | Học kỳ 4 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Nghệ thuật diễn thuyết | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 2 | Học kỳ 5 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Viết 5 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 2 | Học kỳ 7 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Tiếng Anh nâng cao 1 | Cung cấp kiến thức cơ sở ngành | 2 | Học kỳ 7 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Biên dịch 1 (Anh-Vieät) | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 3 | Học kỳ 6 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Biên dich 2 (Vieät-Anh) | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 3 | Học kỳ 7 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | PPGD tiếng Anh 1 | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 2 | Học kỳ 5 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | PPGD tiếng Anh 2 | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 2 | Học kỳ 6 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | PPGD tiếng Anh kỹ thuật | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 3 | Học kỳ 7 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Phát triển tài liệu giảng dạy | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 3 | Học kỳ 7 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Công nghệ giảng dạy tiếng Anh kỹ thuật | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 2 | Học kỳ 7 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Anh văn chuyên ngành Công nghệ thoâng tin | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 2 | Học kỳ 3 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Anh văn chuyên ngành Thương mại | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 2 | Học kỳ 4 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Anh văn chuyên ngành Công nghệ môi trường | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 2 | Học kỳ 5 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Anh văn chuyên ngành Điện-Điện tử | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 2 | Học kỳ 6 | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Anh văn chuyên ngành Cơ khí | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 2 | Học kỳ 7(tự chọn) | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Anh văn ch/ngành Thiết kế thời trang | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 2 | Học kỳ 7 (tự chọn) | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Anh văn ch/ngành Dinh dưỡng và Công nghệ Thực phẩm | Cung cấp kiến thức chuyên ngành | 2 | Học kỳ 7 (tự chọn) | Đánh giá quá trình + Thi cuối khóa/làm bài tập lớn |
|  | Thực tập tốt nghiệp | Học phần thực tập tốt nghiệp | 6 (1+ 5) | Học kỳ 8 | Kiến tập + Thực tập + Viết Phúc trình sư phạm |
|  | Khóa luận tốt nghiệp | Khóa luận tốt nghiệp | 9 | Học kỳ 8 | Bảo vệ khóa luận |
| Hoặc | |  |  |  |  |
|  | Môn tương đương 1:Kiểm tra – Đánh giá | Thi tốt nghiệp | 3 | Học kỳ 8 | Thi tốt nghiệp |
|  | Môn tương đương 2: Ngữ dụng học tiếng Anh | Thi tốt nghiệp | 3 | Học kỳ 8 | Thi tốt nghiệp |
|  | Môn tương đương3:Tiếng Anh nâng cao 2 | Thi tốt nghiệp | 3 | Học kỳ 8 | Thi tốt nghiệp |