**LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY**

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

Mã số môn học: ENG437

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] Redman, Stuart, **English Vocabulary in Use**, pre-intermediate and intermediate (1997) Cambridge University Press.

**-Tài liệu tham khảo:**

[2] Cambridge Vocabulary for IELTS with answers (PDF+Audio)-Part 1

[3] Cambridge Vocabulary for IELTS with answers (PDF+Audio)-Part 2

[4] Cambridge Vocabulary for IELTS with answers (PDF+Audio)-Part 3

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

[6] McCarthy, Michael, & O’ Dell, Felicity, Academic Vocabulary in use, NXB Đồng nai

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 học từ vựng nhanh chóng, hiệu quả.  Mở rộng vốn từ rất phổ biến và hữu dụng cho giao tiếp tiếng Anh.  Hướng dẫn sinh viên cách học từ vựng, cách thành lập các thể loại từ cũng như có các topic từ vựng khác nhau và bài tập áp dụng.  Sau khi học xong sinh viên sẽ học được 1 lượng từ vựng rất lớn cùng với cách sử dụng chúng.  2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  Gồm 5 chương và 9 đơn vị bài học về những chủ điểm từ vựng lồng vào 9 chủ đề chọn lọc thông dụng gần gủi trong cuộc sống hàng ngày của sinh viên .  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:  **Learning**   1. Learning and revising with this book 2. Keeping a vocabulary notebook 3. Using a dictionary 4. English language words 5. Problems with pronunciation 6. Classroom language | 6 |  |
| 2 | **Word formation**   1. Prefixes 2. Noun suffixes 3. Adjective suffixes 4. Zero affixations 5. Compound nouns 6. Compound adjectives | 6 |  |
| 3 | **Phrase building**   1. Collocation (Word partners) 2. Verb or adjective+ Preposition 3. Preposition+ noun 4. Phrasal verbs: Form and meaning 5. Phrasal verbs: Grammar and style 6. Idioms and Fixed expressions 7. Make, do, have, take 8. Give, keep, break, catch, see 9. Get: uses and expressions 10. Go: uses and expressions 11. Apologies, excuses and thanks 12. Requests, invitations and suggestions 13. Opinions, agreeing and disagreeing   Specific situations and special occasions | 6 |  |
| 4 | **Parts of Speech( Special Problems)**   1. Uncountable nouns and plural nouns 2. Verbs+ -ing form or infinitive 3. Verb patterns 4. Adjectives 5. Prepositions: Place 6. Adverbs: frequency and degree | 6 |  |
| 5 | **Connecting and linking+ Mid-term test\***   1. **Time and sequence** 2. **Addition and contrast** 3. **Similarities, differences and conditions** 4. **Reason, purpose and result**   **Review + Midterm test** | 6 |  |
| 6 | **Topics**  *The world around us*   1. The physical world 2. Weather 3. Using the land 4. Animals and insects 5. Countries, nationalities and language   *People*   1. The body and what it does 2. Describing people’s appearance 3. Describing character 4. Human feelings and actions 5. Family and friends 6. Ages and stages | 6 |  |
| 7 | *Daily life*   1. Daily routines 2. Homes and buildings 3. Around the home 1 4. Around the home 2 5. Everyday problems 6. Money 7. Health: illness and disease 8. Health: injuries 9. Clothes 10. Shops and shopping 11. Food 12. Cooking and restaurants 13. Town and country 14. On the road 15. Transport   *Work*   1. Work: duties, conditions and pay 2. Jobs 3. The career ladder 4. In the office and in the factory 5. Business and finance 6. Sales and marketing | 6 |  |
| 8 | *Leisure and entertainment*   1. Hobbies 2. Sport 1: games, people, and places 3. Sport 2: winning, losing and scoring 4. Cinema and theater 5. Music, art and literature 6. Newspapers 7. Television 8. On the phone 9. Computers   *Social concerns*   1. Education: school 2. Education: university 3. Law and order 4. Crime 5. Politics 6. Bureaucracy 7. War and peace 8. Pollution and the environment | 6 |  |
| 9 | *Tourism*   1. Air travel 2. Hotels 3. A sightseeing holiday 4. On the beach and in the country   **Notional concepts**   1. Time 2. Numbers 3. Distance and dimension 4. Shapes, colours and patterns 5. Partitives 6. The senses   **Varieties of English**   1. Notices and warnings 2. Vague language 3. American English 4. Formal and informal English   **\* 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**

**NGUYỄN THỤY MINH TRANG**