|  |  |
| --- | --- |
| DANANG CAMPUS | **KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỌC PHẦN**  PLAN OF COURSE IMPLEMENTATION |

1. **Tên học phần/***Course name:* ***Elementary Japanese 1-A1.2\_Tiếng Nhật sơ cấp 1-A1.2***
2. **Thời gian triển khai: Học kỳ: Semester Summer 2023 từ 02/01/2024 đến 24/03/2024**

*Duration: Semester ………from………to……*

1. **Số lớp triển khai/***Number of classes: 1*
2. **Đề cương triển khai:**

<http://lms-undergrad.fpt.edu.vn/course/view.php?id=1625>

*Implement in accordance with Syllabus: <name of syllabus and link to CMS>*

1. **Danh sách Giảng viên triển khai học phần/** *List of Classes and Lecturers:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT  *No.* | Tên giảng viên  *Lecturer* | STT  *No.* | Tên giảng viên  *Lecturer* |
| 1 | Trần Nguyễn Mỹ Linh |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Danh sách giảng viên hỗ trợ, trợ giảng, khách mời (nếu có),**

*Supporting Lecturers, assistants, guest speakers (if any)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Vai trò | Nội dung | Thời lượng | Thời gian | Số lớp | Kinh phí |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Các hoạt động phát sinh:** *Addtional Actitivies:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Mục tiêu | | Thời lượng | Thời gian | Số lớp | Kinh phí |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Tài liệu tham khảo bổ sung/***Aditional References:*
2. **Môi trường, công cụ triển khai bổ sung/** *Update Environments and Tools (if any):*
3. Thực hiện giảng dạy hoặc sử dụng trên những website nào:

*Websites for Teaching or using:*

1. Yêu cầu về công cụ, kỹ thuật đặc thù gì *(cái gì, ở đâu, như thế nào…)*

*Specific Tools and technical requirements (What? Where? How?, etc.)*

1. Kênh trao đổi thông tin giữa thày và trò *(kể cả việc nộp bài, cho điểm, nhận xét…)*

*Communication channels between among lecturers and students (including submitting assignments, grading, and giving comment)*

*https://lmsdn.fpt.edu.vn/*

***10. Lịch triển khai môn học***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Slot* | *Week* | *Chapter -Topic -Content* | *Assessment* | *Assignment Homework* | *Note* |
| *1* | *01-07/01/2024*  *(135’)* | (\*) Giới thiệu khái quát về chương trình (\*)第4課 - Small topic 1 (ST1):  +話してみよう（P67）  +聞いてみよう（P67 CD A49）  +チャレンジ1（P68 CDA50）  + 語彙確認  言ってみよう1（P70 ）  -- 文法説明  ［国］の［方角・位置］  +チャレンジ2,3（P69 CDA51,52）  言ってみよう2,3（P70 ）  -- 文法説明  ［場所］から［場所］までどのくらいですか  　～時間  ［交通手段］で  - 応用会話練習  + やってみよう（P71 CD A53 ） | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * SV Tự luyện viết và nhận biết chữ cái |  |
| *2* | *01-07/01/2024*  *(135’)* | - 第4課 : 漢字 (Hán tự)  - 第4課 - ST2:  +チャレンジ1（P72 CD A54）  + 語彙確認  +言ってみよう1（P74 ）  -- 文法説明  ～はAです  - 応用会話練習  +チャレンジ2,3,4（P72 CD A55-57）  +言ってみよう2,3,4（P74,75 ）  -- 文法説明  イAくないです　ナAじゃありません  ～はA＋Nです  どんなN  - 応用会話練習 | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * SV Tự ôn tập những kiến thức đã học trên lớp. |  |
| *3* | *08-14/01/2024* | 第4課 - ST2: （続き） +チャレンジ5,6（P73 CD A58,59） +言ってみよう5,6（P75 ） -- 文法説明 ［場所］に～があります そして  +チャレンジ7（P73 CD A60） +言ってみよう7（P75 ） -- 文法説明 ～が、～ - 応用会話練習 + やってみよう（P75 CD A61 ）  +チャレンジ1,2,3（P76 CD A62-64） + 語彙確認 +言ってみよう1,2,3（P78） -- 文法説明 ～ね（共感） ～は［春・○月・一年中……］、Aです とても　あまり～ない | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * SV tự luyện viết và ôn tập kiến thức trên lớp |  |
| *4* | *08-14/01/2024* | 第4課 - ST3: +チャレンジ4,5（77 CD A65,66） +言ってみよう4,5（79 ） -- 文法説明 ～はどうですか - 応用会話練習  + やってみよう（P79 CD A67 ） 　‐もう一度聞こう  第4課 - ST3: （続き） 　‐宿題確認 ＋読解（P80） | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * SV tự luyện viết và ôn tập kiến thức trên lớp |  |
| *5* | *15-21/01/2024* | ＋第4課復習  + 第5課 - ST1: +話してみよう（P83） +聞いてみよう（P83 CD A68） +チャレンジ1（P84 CDA69） + 語彙確認 言ってみよう1（P86 ） -- 文法説明 Vました　Vませんでした | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * SV tự luyện viết và ôn tập kiến thức trên lớp |  |
| *6* | *15-21/01/2024* | (\*) KIỂM TRA 1: (第4課)  (\*)第5課 - ST1: +チャレンジ2,3（P84,85 CDA70, 71） 言ってみよう2,3（P86 ） -- 文法説明 どこかへ行きましたか ［人］と - 応用会話練習  第5課 - ST1　（続き） +チャレンジ4（P85 CDA72） + 語彙確認 言ってみよう4（P87 ） -- 文法説明 それから  - 応用会話練習 + やってみよう（P87 CD A73 ） | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * SV Tự ôn tập những kiến thức đã học trên lớp. |  |
| *7* | *22-28/01/2024* | 第5課 - ST2: +チャレンジ1.1（P88 CD A74） + 語彙確認 +言ってみよう1.1（P90 ） -- 文法説明 イAかったです　イAくなかったです ナA・Nでした　ナA・Nじゃありませんでした  第5課 - ST2: +チャレンジ1.2; 1.3（P89 CD A74, 75） +言ってみよう1.2, 1.3（91 ） -- 文法説明 どうでしたか - 応用会話練習  +チャレンジ2（P89 CD A77） + 語彙確認 +言ってみよう2（P92 ） -- 文法説明 どうして　～から | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * SV làm bài tập và học thuộc từ vựng |  |
| *8* | *22-28/01/2024* | - 応用会話練習 + やってみよう（P93 CD A78 ）  第5課 - ST3: +チャレンジ1（P94 CD A79） + 語彙確認 +言ってみよう1（P96 ） -- 文法説明 Nがほしいです  第5課 - ST3: +チャレンジ2,3（P95 CD A80,81） +言ってみよう2,3（P96 ） -- 文法説明 Nが好きです　Nが嫌いです Vたいです - 応用会話練習 | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * SV học thuộc từ vựng và làm bài tập trong sách giáo khoa. |  |
| *9* | *29/01-04/02/2024* | 第5課 - ST3: （続き） +チャレンジ4（P95 CD A82） + 語彙確認 +言ってみよう4（P97 ） -- 文法説明 ～へ～に行きます 第5課 - ST3: （続き） - 応用会話練習 + やってみよう（P97 CD A83  ＋第5課復習 　‐もう一度聞こう A68 　‐宿題確認 | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * SV học thuộc từ vựng và làm bài tập trong sách giáo khoa. |  |
| *10* | *29/01-04/02/2024* | (\*) ÔN TẬP  ＋第5課復習 ＋読解（P98） 第5課 漢字：第5課  (\*) KIỂM TRA GIỮA KỲ MID-TERM TEST: (BÀI 4+5) |  |  |  |
| *11* | *19-25/02/2024* | 第6課 - ST1: +話してみよう（P101） +聞いてみよう（P101 CD B01） +チャレンジ1（P103 CDB02） + 語彙確認 + 言ってみよう1（P104 ） -- 文法説明 Vませんか　Vましょう　～はちょっと…  +チャレンジ2（P103 CDB03） + 言ってみよう2（P104 ） -- 文法説明 ～があります - 応用会話練習  +チャレンジ3,4（P103 CD B04-05） + 語彙確認 言ってみよう3,4（P105 ） -- 文法説明 ［場所］で～があります ～が（～枚）あります | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * SV học thuộc từ vựng và làm bài tập trong sách giáo khoa. |  |
| *12* | *19-25/02/2024* | 第6課 -  - 応用会話練習 + やってみよう（P105 CD B06 ）  第6課 - ST2: +チャレンジ1（P106 CD B07） + 語彙確認 +言ってみよう1（P108 ） -- 文法説明 ～で～がいちばんAです - 応用会話練習 +チャレンジ2（P107 CD B08） +言ってみよう2（P108 ） -- 文法説明 ～と～とどちらがAですか　～のほうがAです - 応用会話練習 | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * SV học thuộc từ vựng và làm bài tập trong sách giáo khoa. |  |
| *13* | *26/02-23/03/2024* | 第6課 - ST2: （続き） +チャレンジ3（P107 CD B09） + 語彙確認 +言ってみよう3（P109 ） -- 文法説明 ～は～よりAです  第6課 - ST2: （続き） - 応用会話練習 + やってみよう（P109 CD B10 ）  +チャレンジ1,2（P110 CD B11, 12） + 語彙確認 +言ってみよう1,2（P112) -- 文法説明 もうVましたか（経験）　まだです ～よ - 応用会話練習 | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * SV học thuộc từ vựng và làm bài tập trong sách giáo khoa. |  |
| *14* | *26/02-23/03/2024* | 第6課 - ST3: +チャレンジ3,4（P111 CD B13,14） +言ってみよう3,4（P113） -- 文法説明 ～はどうですか ～ね（確認） - 応用会話練習  + やってみよう（P113 CD B15 ） ＋読解（P114）  第6課 :漢字(Hán Tự) | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * Kết hợp các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. |  |
| *15* | *04/03-10/03/2024* | (\*)KIỂM TRA 2: Bài 5+6 (Ngữ pháp + Từ vựng + Chữ Hán) 第7課 - ST1: +話してみよう（P117） +聞いてみよう（P117 CD B16） +チャレンジ1（P118 CDB17） + 語彙確認 + 言ってみよう1（P120 ） -- 文法説明 ～は～にあります - 応用会話練習 | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * Kết hợp các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. |  |
| *16* | *04/03-10/03/2024* | 第7課 - ST1: +チャレンジ2（P119 CDB18） + 言ってみよう2（P120 ） -- 文法説明 ～は～にいます - 応用会話練習  +チャレンジ3（P119 CDB19） + 語彙確認 言ってみよう3（P121 ） -- 文法説明 ～が（～枚）あります  第7課 - ST1　（続き） - 応用会話練習 + やってみよう（P121 CD B20 ） | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * Kết hợp các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. |  |
| *17* | *11/-17/03/2024* | 第7課 - ST2: +チャレンジ1（P122 CD B21） + 語彙確認 +言ってみよう1（P124 ） -- 文法説明 Các nhóm động từ và cách chia động từ thể TE  +チャレンジ2（P122 CD B22） +言ってみよう2（P124 ） -- 文法説明　　 Vてください　　 ［道具］で - 応用会話練習  +チャレンジ3,4（P123 CD B23, 24） + 語彙確認 +言ってみよう3,4（P125,126 ） -- 文法説明 （Nの）V方 どの - 応用会話練習 | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * SV Tự ôn tập những kiến thức đã học trên lớp. |  |
| *18* | *11/-17/03/2024* | 第7課 - ST2: （続き） +チャレンジ5（P123 CD B25） +言ってみよう5（P125,126 ） -- 文法説明 どれ - 応用会話練習 + やってみよう（P127 CD B26 ）  +チャレンジ1（P128 CD B27） + 語彙確認 +言ってみよう1（P130） -- 文法説明 Vています（動作の進行） - 応用会話練習  +チャレンジ2,3,4（P128,129 CD B28-30） +言ってみよう2,3,4（P131,132） -- 文法説明 Vましょうか 誰が まだあります　もうありません - 応用会話練習 | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * Kết hợp các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. |  |
| *19* | *18/-24/03/2024* | 第7課 - ST3: （続き） ＋ やってみよう（P133 CD B31 ）  ‐読解（P134）  ＋漢字：第7課(Hán Tự) | GV chuẩn bị giáo trình, file slide đã được cung cấp trước | * Kết hợp các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. |  |
| *20* | *18/-24/03/2024* | ＋第7課復習 　‐宿題確認  ＋期末試験の復習 | GV HD sửa bài tập cho SV.  - GV cho SV đọc hiểu dựa vào từ vựng và ngữ pháp đã học |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Người phê duyệt/*Approver*  *GĐCS/Campus’s Director* | Người kiểm tra/*Reviewer*  *TBĐT/Head of Academic Board)* | Người lập/*Creator*  *CNBM/Head of department* |
|  |  | Nguyễn Thị Sương |
| Họ tên/*Name:*  Ngày/*Date:* | Họ tên/*Name:*  Ngày/*Date:* | Họ tên/*Name:*  Ngày/*Date:* |