**LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY**

TÊN MÔN HỌC: NGỮ PHÁP THỰC HÀNH. Lớp: C13TA1 Học kỳ: 1 Năm học: 2017 – 2018

Mã số môn học: ENG311

Thời gian đào tạo: 2 TC/ 45 giờ(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 29 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

Số tuần giảng dạy: 9 ngày bắt đầu: 04/09/2017 ngày kết thúc: 04/11/2017

Giảng dạy theo giáo trình chính:

**-Sách, giáo trình chính:**

[1] Hashemi, Louise & Thomas, Barbara, (2006), **Grammar for First Certificate**, Cambridge University Press.

**-Tài liệu tham khảo:**

[2] Murphy, Raymond with Altman, Roann,Grammar in use, (1998), Cambridge University Press.

[3] Hopkins, D. & Cullen, P., (2010), Grammar for IELTS, Cambridge University Press.

[4] Hewings, M., (2010), Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press.

[5]Vince, Michael, & Emmersion, Paul, (2003), English Grammar and Vocabulary, Macmillan.

[6] Harrison, M., ( 2009), Oxford Living Grammar, Pre-Intermediate, Oxford University Press.

[7] Eastwood, John, (2010), Oxford Practice Grammar, Oxford University Press

Hình thức thi kết thúc học phần: Viết Thời gian làm bài: 60 phút.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần | Nội dung giảng dạy  (ghi chi tiết cho từng buổi dạy) | Số tiết | Ghi chú |
|  | Phần mở đầu:   * Giới thiệu môn học:   1. Mục tiêu học phần:  Giúp sinh viên rèn luyện  a. Kiến thức  - Có hiểu biết cơ bản lý thuyết của các chủ điểm ngữ pháp như: động từ và các thì, cách đặt câu hỏi, các dạng và cấu trúc động từ.  b. Kỹ năng  - Sử dụng thì tương ứng với tình huống và thời gian diễn ra của hành động và đặt câu hỏi  - Làm các dạng bài tập liên quan theo chủ điểm ngữ pháp  - Vận dụng để nói và viết đúng ngữ pháp  c. Thái độ  - Thích học hỏi, năng động trong học tập  - Chính xác khi làm bài, tự tin trong giao tiếp  2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  Gồm 15 đơn vị bài học về những chủ điểm ngữ pháp chọn lọc.  Bao gồm các điểm ngữ pháp căn bản: động từ và các thì, cách đặt câu hỏi, các dạng và cấu trúc động từ. Những bài học trong giáo trình bao gồm lý thuyết và bài tập giúp sinh viên hiểu và vận dụng để làm bài, thực hành giao tiếp và viết đúng ngữ pháp.  3. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  1. Phương pháp đánh giá  - Điểm thảo luận nhóm và bài tập: 10%  - Thái độ học tập trên lớp: 10%  - Thi giữa kỳ: 30%  - Thi hết học phần: 50%  2. Hình thức đánh giá:  Kiểm tra Giữa kỳ: Written test (bài kiểm tra viết, thời gian 60 phút)  Kiểm tra kết thúc môn học Cuối kỳ: Written test (hình thức kiểm tra: viết; thời gian 60 phút)  - Thang điểm 10. |  |  |
| 1 | Nội dung chi tiết:  **1. Present tenses**  1.1 Present Simple  1.2 Present Continuous  1.3 State verbs  **2. Past tenses**  1.1 Past Simple  1.2 Past Continuous  1.3 Used to( and to be used to)  1.4 Would | 6 |  |
| 2 | **3. Present perfect and past simple**  3.1 Present perfect simple and past simple  3.2 Present Perfect Simple and continuous  **4. Past perfect**  Past perfect simple and continuous | 6 |  |
| 3 | **5. Future 1**  5.1 Present tenses for future  5.2 Will  5.3 Future continuous  **6. Future 2**  6.1 Going to  6.2 Future in the past  6.3 Present after time adverbs  6.4 Future perfect  6.5 to be about to | 6 |  |
| 4 | **7. Adjectives**  7.1 Comparative and superlative Adjectives  7.2 Position  7.3 Order  7.4 Adjectives ending in –ing and -ed | 6 |  |
| 5 | **8. Adverbs+ Mid-term test\***  8.1 Formation  8.2 Adverbs and adjectives easily confused  8.3 Comparative and superlative adverbs  8.4 Modifiers  8.5 Position  **Review + Midterm test** | 6 |  |
| 6 | **12. Modals 1**  12.1 Use of modals  12.2 Obligation  12.3 Necessity  **13. Modals 2**  13.1 Permission  13.2 Requests  13.3 Offers  13.4 Suggestions  13.5 Orders  13.6 Advice | 6 |  |
| 7 | **14. Modals 3**  14.1 Ability  14.2 Deduction  14.3 Certainty and possibility  14.4 Expectations  **17. The *to* infinitive and *–ing***  17.1 Verb+ *to* infinitive  17.2 Verb+ infinitive without *to*  17.3 Verb+ *-ing*  17.4 Verb + object+ *to* infinitive  17.5 Verb + *that*  17.6 Adjectives | 6 |  |
| 8 | **19. Conditionals 1**  19.1 Zero, first, second and third conditionals  19.2 Mixed conditionals  **20. Conditionals 2**  20.1 Unless  20.2 Incase  20.3 As/ So long as  20.4 Provided that  20.5 I wish/If only  20.6 It’s time  20.7 I’d rather  20.8 Otherwise/ or else | 6 |  |
| 9 | **23. Relative clauses**  23.1 Defining and non-defining relative clauses  23.2 Relative pronouns and prepositions  **\* Review** | 6 |  |
|  | TỔNG SỐ TIẾT | 45 |  |

*TP. HCM, ngày tháng năm 2017 TP. HCM, ngày 4 tháng 9 năm 2017*

**Trưởng Bộ Môn Giảng viên giảng dạy**

**TĂNG MINH TRÍ**