|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  **VIỆN NGOẠI NGỮ**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Số : /T.Tr-ĐHBK-VNN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  ***Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Hà Nội, ngày tháng năm* |

**TỜ TRÌNH**

V/v: Đề xuất các học phần Tiếng Anh tương đương chương trình HUST START

Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU

- PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Do những thay đổi trong hệ thống các học phần của chương trình HUST START, Viện Ngoại ngữ đề xuất danh mục các học phần tiếng Anh thay thế cho các học phần không còn được giảng dạy như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã môn cũ** | **Tên Môn** | **Số TC** | **Mã môn mới thay thế** | **Tên môn** | **Số TC** |
| 1 | FL1016 | English Speaking Skills 1 | 2(2-2-0-4) | FL3011 | Kỹ năng nói tiếng Anh I | 2 (2-1-0-4) |
| 2 | FL1017 | English Listening Skills 1 | 2 (2-2-0-4) | FL3021  **hoặc**  FL1120 | Kỹ năng nghe tiếng Anh I  **hoặc**  IELTS Listening 1 | 2 (2-1-0-4)  2 (2-1-0-4) |
| 3 | FL1018 | English Reading Skills 1 | 2 (2-2-0-4) | FL3031 | Kỹ năng đọc tiếng Anh I | 2 (2-1-0-4) |
| 4 | FL1019 | English Writing Skills 1 | 2 (2-2-0-4) | FL3041 **hoặc**  FL1123 | Kỹ năng viết tiếng Anh I  **hoặc**  IELTS Writing 1 | 2(2-1-0-4)  2 (2-1-0-4) |
| 5 | FL1022 | Integrated Skills 1 | 2 (2-2-0-4) | FL1149 | Communication Skills 2 | 3 (2-2-0-6) |
| 6 | FL1026 | English Speaking Skills 2 | 2 (2-2-0-4) | FL3012 | Kỹ năng nói tiếng Anh II | 2 (2-1-0-4) |
| 7 | FL1027 | English Listening Skills 2 | 2 (2-2-0-4) | FL3022  **hoặc**  FL1124 | Kỹ năng nghe tiếng Anh II  **hoặc**  IELTS Listening 2 | 3 (2-2-0-6)  2 (2-1-0-4) |
| 8 | FL1028 | English Reading Skills 2 | 2 (2-2-0-4) | FL3032 | Kỹ năng đọc tiếng Anh II | 3 (2-2-0-6) |
| 9 | FL1029 | English Writing Skills 2  *SV học cả FL1029 và FL2016 bắt buộc chọn FL3042 thay thế cho FL1029* | 2 (2-2-0-4) | FL3042 **hoặc**  FL1127 | Kỹ năng viết tiếng Anh 2  **hoặc**  IELTS Writing 2 | 3 (2-1-0-6)  2 (2-1-0-4) |
| 10 | FL1031 | Integrated Skills 2 | 2 (2-2-0-4) | FLE1101  **hoặc**  FLE1204 | Language Communication Skills 1 (kỳ 1)  **hoặc**  Language Communication Skills 2 (kỳ 2) | 4 (2-2-0-8)  4 (2-2-0-8) |
| 11 | FL2016 | Kỹ năng viết tiếng Anh 3 | 2 (2-0-0-4) | **Cho K63 về trước**  FL1127  **Cho K64**  FL3576 | IELTS Writing 2  Kỹ năng giao tiếp cơ bản | 2 (2-1-0-4)  2 (2-1-0-4) |
| 12 | FL1114 | Grammar for writing | 1 (1-1-0-4) | FL1141  ***hoặc***  FL1021 | Practical grammar for writing (kỳ 1)  ***hoặc***  Ngữ pháp thực hành (kỳ 2) | 3 (2-2-0-6)  2 (3-0-0-4) |
| 13 | FL1115 | English communication skills 1 | 1 (1-1-0-4) | FL1142 | Communication skills 1 | 3 (2-2-0-6) |
| 14 | FL1116 | Skills integration 1 | 4 (3-3-0-8) | FL1143 + FL1150 | Working with text 1 +  Working with text 2 | 3 (2-2-0-6)  2 (2-1-0-4) |
| 15 | FL1117 | Foundation Writing for IELTS | 1 (1-1-0-4) | FL1148 | Foundation Writing | 2 (2-1-0-4) |
| 16 | FL1118 | English Communication Skills 2 | 2 (2-1-0-4) | FL1149 | Communication Skills 2 | 3 (2-2-0-6) |
| 17 | FL1119 | Skills integration 2 | 4 (3-2-0-8) | FLE1101 | Language Communication Skills 1 | 4 (2-2-0-8) |