**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

Khoa: Ngoại Ngữ

Bộ môn: Thực Hành Tiếng

**ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN**

**1. Thông tin về học phần:**

Tên học phần:

* Tiếng Việt: **ĐỌC 4**
* Tiếng Anh: **READING 4**

Mã học phần: FLS389 Số tín chỉ: 2 (18 – 12)

Đào tạo trình độ: Đại học

Học phần tiên quyết: ĐỌC 3

**2. Mô tả tóm tắt học phần:**

Học phần Đọc 4 cung cấp cho người học các bài đọc dài, phức tạp theo các chủ đề: ngôn ngữ, thời trang, thực phẩm, thế giới siêu linh, thế giới tự nhiên, tình yêu hiện đại. Sau khi kết thúc học phần người học có khả năng đọc hiểu đạt cấp độ B2 của khung tham chiếu châu Âu (CEFR).

**3. Mục tiêu:**

- Giúp người học nâng cao kiến thức (từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp, v.v...) và kỹ năng đọc hiểu các văn bản thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh vực quan tâm hay yêu thích.

- Giúp người học phát triển những kỹ năng đọc như đọc lướt, đọc tìm ý chính, ý chi tiết, đọc tóm tắt, đọc tìm ý tác giả và các quan điểm đối lập đối với những văn bản khá dài và khá phức tạp.

- Giúp người học có thể giao tiếp đạt trên bậc 4 (tương đương B2 của khung tham chiếu Châu Âu)

**4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):** Học xong học phần, sinh viên có thể:

a) đọc lướt nhanh để hiểu ý chính và ý phụ của một văn bản khá dài và khá phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân.

b) viết tóm tắt các văn bản thuộc nhiều chủ đề khác nhau.

c) nhận định, thảo luận các quan đối lập trong văn bản.

d) nhận thức được tầm quan trọng của học phần cũng như lượng kiến thức và kỹ năng được cung cấp và rèn luyện trong quá trình tham gia học tập.

**5. Nội dung:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *STT* | *Chủ đề* | *Nhằm đạt KQHT* | *Số tiết* |
| *LT* | *TH* |
| 1 | Giới thiệu học phần | d | 2 | 0 |
| 22.1. 2.2.  | Du lịchCông nghệ du lịchDu lịch & thời tiết | a,b,c | 2 | 2 |
| 33.1. 3.2.  | Thời trangSắc màu thời trangTruyền hình thực tế | a,b,c, | 2 | 2 |
| 44.1. 4.2.  | Động vật đang tuyệt chủngLoài vật bị đe dọaVoi Mamut | a,b,c, | 2 | 2 |
| 55.1. 5.2.  | Sức khỏeKhẩu phần thích hợpTập luyện vì sức khỏe | a,b,c, | 2 | 2 |
| 66.1. 6.2. | Gia đìnhQuan niệm về con cáiVai trò của cha mẹ  | a,b,c, | 2 | 2 |
| 77.1. 7.2. | Giáo dụcHọc trực tuyếnInternet & đạo văn | a,b,c, | 2 | 2 |
| 8 | Ôn tập và kiểm tra | a,b,c,d | 4 | 0 |

**6. Tài liệu dạy và học:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên tác giả** | **Tên tài liệu** | **Năm****xuất bản** | **Nhà****xuất bản** | **Địa chỉ khai thác tài liệu** | **Mục đích****sử dụng** |
| **Học** | **Tham khảo** |
| 1 | Neil Anderson | Active Skills for Reading 3 | 2014 | Heinle & Cengage Learning | Bộ môn | X |  |
| 2 | Brenda Wegmann, Miki Knezevic | Mosaic 2 | 2007 | Mc Graw Hill | Nhà sách |  | X |
| 3 | Rubin, Bruce | Inside Reading 4 | 2009 | Oxford University Press | Nhà sách |  | X |
| 4 | Hai Jim | Expert on Cambridge IELTS Practice Tests |  2013 | Từ Điển Bách Khoa | Bộ môn |  | X |

**7. Đánh giá kết quả học tập:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *STT* | *Hình thức đánh giá* | *Nhằm đạt KQHT* | *Trọng số (%)* |
| 1 | Kiểm tra giữa HP | a, b, c,  | 15 |
| 2 | Kiểm tra cuối HP | a, b, c,  | 15 |
| 3 | Bài tập ở nhà  | a, b, c | 10 |
| 4 | Chuyên cần & tham gia học tập | d | 10 |
| 5 | Thi kết thúc học phần | a, b, c, d, | 50 |

 **NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN**

**Ths. Lê Hoàng Duy Thuần**

**Ths. Nguyễn Trọng Lý**

**TS. Trần Thị Minh Khánh**

 **TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN**

 **TS. Võ Nguyễn Hồng Lam TS. Trần Thị Minh Khánh**