|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **VIỆN CNGD&ĐTM** |  |
|  | *Thái Nguyên, ngày 12 tháng 06 năm 2025* |
|  |  |

**MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH**

Áp dụng cho Học viên học Chương trình TNUT-Elearning khai giảng từ tháng 6.2025

1. **Đối tượng tốt nghiệp THPT/tương đương lên Đại học (tổng số 134 TC)**

| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXBAS123 | Triết học Mác - Lênin | 3 |
| 2 | TXBAS215 | Kinh tế chính trị Mác- Lênin | 2 |
| 3 | TXBAS305 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
| 4 | TXBAS217 | Lịch sử ĐCS Việt Nam | 2 |
| 5 | TXBAS110 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
| 6 | TXFIM207 | Pháp luật đại cương | 2 |
| 7 | TXTEE107 | Tin học đại cương | 3 |
| 8 | TXPED110 | Dẫn luận ngôn ngữ học | 2 |
| 9 | TXPED109 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 |
| 10 | TXPED102 | Tiếng Việt thực hành | 2 |
| 11 | TXENG210 | Nhập môn KH Công nghệ | 2 |
| 12 | TXENG209 | Tiếng Trung Quốc 1 | 3 |
| 13 | TXENG215 | Tiếng Trung Quốc 2 | 3 |
| 14 | TXENG308 | Tiếng Trung Quốc 3 | 2 |
| 15 | TXENG318 | Tiếng Trung Quốc 4 | 2 |
| 16 | **HP tự chọn 1** (Chọn 3 trong 4 HP) | | 6 |
| *16.1* | *TXPED101* | *Logic học* | *2* |
| *16.2* | *TXPED322* | *Tâm lý học đại cương* | *2* |
| *16.3* | *TXENG111* | *Nhập môn Khoa học tự nhiên* | *2* |
| *16.4* | *TXENG317* | *Giao tiếp kỹ thuật* | *2* |
| 17 | TXENG102 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 1 | 2 |
| 18 | TXENG108 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 2 | 2 |
| 19 | TXENG206 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 3 | 2 |
| 20 | TXENG212 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 4 | 2 |
| 21 | TXENG101 | Kỹ năng nói tiếng Anh 1 | 2 |
| 22 | TXENG107 | Kỹ năng nói tiếng Anh 2 | 2 |
| 23 | TXENG205 | Kỹ năng nói tiếng Anh 3 | 2 |
| 24 | TXENG211 | Kỹ năng nói tiếng Anh 4 | 2 |
| 25 | TXENG104 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 1 | 2 |
| 26 | TXENG109 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 2 | 2 |
| 27 | TXENG207 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 3 | 2 |
| 28 | TXENG213 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 4 | 2 |
| 29 | TXENG106 | Kỹ năng viết tiếng Anh 1 | 2 |
| 30 | TXENG110 | Kỹ năng viết tiếng Anh 2 | 2 |
| 31 | TXENG208 | Kỹ năng viết tiếng Anh 3 | 2 |
| 32 | TXENG214 | Kỹ năng viết tiếng Anh 4 | 2 |
| 33 | TXENG0107 | Luyện phát âm tiếng Anh | 2 |
| 34 | TXENG0106 | Ngữ pháp tiếng Anh 1 | 2 |
| 35 | TXENG0108 | Ngữ pháp tiếng Anh 2 | 2 |
| 36 | TXENG326 | Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao | 3 |
| 37 | TXENG216 | Ngữ âm và âm vị học | 2 |
| 38 | TXENG309 | Từ vựng học | 2 |
| 39 | TXPED205 | Phương pháp NCKH | 2 |
| 40 | **HP tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 HP) | | 2 |
| *40.1* | *TXENG315* | *Văn hóa xã hội Anh - Mỹ* | *2* |
| *40.2* | *TXENG316* | *Văn học Anh - Mỹ* | *2* |
| 41 | TXENG0406 | Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 4 |
| 42 | TXENG313 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 2 |
| 43 | TXENG314 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 2 |
| 44 | TXENG405 | Tiếng Anh chuyên ngành 3 | 3 |
| 45 | TXENG307 | Tiếng Anh chuyên ngành 4 | 3 |
| 46 | TXENG404 | Tiếng Anh chuyên ngành 5 | 3 |
| 47 | TXENG304 | Lý thuyết dịch | 2 |
| 48 | TXENG319 | Biên dịch chuyên ngành 1 | 2 |
| 49 | TXENG320 | Phiên dịch chuyên ngành 1 | 2 |
| 50 | **HP tự chọn 3** (Chọn 4 trong 6 HP theo tổ hợp Biên dịch & Phiên dịch) | | 8 |
| *50.1* | *TXENG321* | *Biên dịch chuyên ngành 2* | *2* |
| *50.2* | *TXENG322* | *Phiên dịch chuyên ngành 2* | *2* |
| *50.3* | *TXENG411* | *Biên dịch chuyên ngành 3* | *2* |
| *50.4* | *TXENG412* | *Phiên dịch chuyên ngành 3* | *2* |
| *50.5* | *TXENG413* | *Biên dịch chuyên ngành 4* | *2* |
| *50.6* | *TXENG414* | *Phiên dịch chuyên ngành 4* | *2* |
| 51 | TXENG409 | Thực tập tốt nghiệp | 3 |
| 52 | TXENG410 | HP thay thế KLTN | 5 |
| 53 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 54 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |

1. **Đối tượng tốt nghiệp Đại học ngành gần (tổng số 82 TC)**

| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXENG210 | Nhập môn KH Công nghệ | 2 |
| 2 | TXENG209 | Tiếng Trung Quốc 1 | 3 |
| 3 | TXENG215 | Tiếng Trung Quốc 2 | 3 |
| 4 | TXENG308 | Tiếng Trung Quốc 3 | 2 |
| 5 | TXENG318 | Tiếng Trung Quốc 4 | 2 |
| 6 | TXENG206 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 3 | 2 |
| 7 | TXENG212 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 4 | 2 |
| 8 | TXENG205 | Kỹ năng nói tiếng Anh 3 | 2 |
| 9 | TXENG211 | Kỹ năng nói tiếng Anh 4 | 2 |
| 10 | TXENG207 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 3 | 2 |
| 11 | TXENG213 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 4 | 2 |
| 12 | TXENG208 | Kỹ năng viết tiếng Anh 3 | 2 |
| 13 | TXENG214 | Kỹ năng viết tiếng Anh 4 | 2 |
| 14 | TXENG326 | Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao | 3 |
| 15 | TXENG216 | Ngữ âm và âm vị học | 2 |
| 16 | TXENG309 | Từ vựng học | 2 |
| 17 | **HP tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 HP) | | 2 |
| *17.1* | *TXENG315* | *Văn hóa xã hội Anh - Mỹ* | *2* |
| *17.2* | *TXENG316* | *Văn học Anh - Mỹ* | *2* |
| 18 | TXENG0406 | Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 4 |
| 19 | TXENG313 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 2 |
| 20 | TXENG314 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 2 |
| 21 | TXENG405 | Tiếng Anh chuyên ngành 3 | 3 |
| 22 | TXENG307 | Tiếng Anh chuyên ngành 4 | 3 |
| 23 | TXENG404 | Tiếng Anh chuyên ngành 5 | 3 |
| 24 | TXENG304 | Lý thuyết dịch | 2 |
| 25 | TXENG319 | Biên dịch chuyên ngành 1 | 2 |
| 26 | TXENG320 | Phiên dịch chuyên ngành 1 | 2 |
| 27 | **HP tự chọn 3** (Chọn 4 trong 6 HP theo tổ hợp Biên dịch & Phiên dịch) | | 8 |
| *27.1* | *TXENG321* | *Biên dịch chuyên ngành 2* | *2* |
| *27.2* | *TXENG322* | *Phiên dịch chuyên ngành 2* | *2* |
| *27.3* | *TXENG411* | *Biên dịch chuyên ngành 3* | *2* |
| *27.4* | *TXENG412* | *Phiên dịch chuyên ngành 3* | *2* |
| *27.5* | *TXENG413* | *Biên dịch chuyên ngành 4* | *2* |
| *27.6* | *TXENG414* | *Phiên dịch chuyên ngành 4* | *2* |
| 28 | TXENG409 | Thực tập tốt nghiệp | 3 |
| 29 | TXENG410 | HP thay thế KLTN | 5 |
| 30 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 31 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |

1. **Đối tượng tốt nghiệp Đại học ngành xa (tổng số 88 TC)**

| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXPED110 | Dẫn luận ngôn ngữ học | 2 |
| 2 | TXPED109 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 |
| 3 | TXPED102 | Tiếng Việt thực hành | 2 |
| 4 | TXENG210 | Nhập môn KH Công nghệ | 2 |
| 5 | TXENG209 | Tiếng Trung Quốc 1 | 3 |
| 6 | TXENG215 | Tiếng Trung Quốc 2 | 3 |
| 7 | TXENG308 | Tiếng Trung Quốc 3 | 2 |
| 8 | TXENG318 | Tiếng Trung Quốc 4 | 2 |
| 9 | TXENG206 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 3 | 2 |
| 10 | TXENG212 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 4 | 2 |
| 11 | TXENG205 | Kỹ năng nói tiếng Anh 3 | 2 |
| 12 | TXENG211 | Kỹ năng nói tiếng Anh 4 | 2 |
| 13 | TXENG207 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 3 | 2 |
| 14 | TXENG213 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 4 | 2 |
| 15 | TXENG208 | Kỹ năng viết tiếng Anh 3 | 2 |
| 16 | TXENG214 | Kỹ năng viết tiếng Anh 4 | 2 |
| 17 | TXENG326 | Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao | 3 |
| 18 | TXENG216 | Ngữ âm và âm vị học | 2 |
| 19 | TXENG309 | Từ vựng học | 2 |
| 20 | **HP tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 HP) | | 2 |
| *20.1* | *TXENG315* | *Văn hóa xã hội Anh - Mỹ* | *2* |
| *20.2* | *TXENG316* | *Văn học Anh - Mỹ* | *2* |
| 21 | TXENG0406 | Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 4 |
| 22 | TXENG313 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 2 |
| 23 | TXENG314 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 2 |
| 24 | TXENG405 | Tiếng Anh chuyên ngành 3 | 3 |
| 25 | TXENG307 | Tiếng Anh chuyên ngành 4 | 3 |
| 26 | TXENG404 | Tiếng Anh chuyên ngành 5 | 3 |
| 27 | TXENG304 | Lý thuyết dịch | 2 |
| 28 | TXENG319 | Biên dịch chuyên ngành 1 | 2 |
| 29 | TXENG320 | Phiên dịch chuyên ngành 1 | 2 |
| 30 | **HP tự chọn 3** (Chọn 4 trong 6 HP theo tổ hợp Biên dịch & Phiên dịch) | | 8 |
| *30.1* | *TXENG321* | *Biên dịch chuyên ngành 2* | *2* |
| *30.2* | *TXENG322* | *Phiên dịch chuyên ngành 2* | *2* |
| *30.3* | *TXENG411* | *Biên dịch chuyên ngành 3* | *2* |
| *30.4* | *TXENG412* | *Phiên dịch chuyên ngành 3* | *2* |
| *30.5* | *TXENG413* | *Biên dịch chuyên ngành 4* | *2* |
| *30.6* | *TXENG414* | *Phiên dịch chuyên ngành 4* | *2* |
| 31 | TXENG409 | Thực tập tốt nghiệp | 3 |
| 32 | TXENG410 | HP thay thế KLTN | 5 |
| 33 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 34 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |

1. **Đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng ngành đúng (tổng số 82 TC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| 1 | TXENG210 | Nhập môn KH Công nghệ | 2 |
| 2 | TXENG209 | Tiếng Trung Quốc 1 | 3 |
| 3 | TXENG215 | Tiếng Trung Quốc 2 | 3 |
| 4 | TXENG308 | Tiếng Trung Quốc 3 | 2 |
| 5 | TXENG318 | Tiếng Trung Quốc 4 | 2 |
| 6 | TXENG206 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 3 | 2 |
| 7 | TXENG212 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 4 | 2 |
| 8 | TXENG205 | Kỹ năng nói tiếng Anh 3 | 2 |
| 9 | TXENG211 | Kỹ năng nói tiếng Anh 4 | 2 |
| 10 | TXENG207 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 3 | 2 |
| 11 | TXENG213 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 4 | 2 |
| 12 | TXENG208 | Kỹ năng viết tiếng Anh 3 | 2 |
| 13 | TXENG214 | Kỹ năng viết tiếng Anh 4 | 2 |
| 14 | TXENG326 | Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao | 3 |
| 15 | TXENG216 | Ngữ âm và âm vị học | 2 |
| 16 | TXENG309 | Từ vựng học | 2 |
| 17 | **HP tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 HP) | | 2 |
| *17.1* | *TXENG315* | *Văn hóa xã hội Anh - Mỹ* | *2* |
| *17.2* | *TXENG316* | *Văn học Anh - Mỹ* | *2* |
| 18 | TXENG0406 | Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 4 |
| 19 | TXENG313 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 2 |
| 20 | TXENG314 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 2 |
| 21 | TXENG405 | Tiếng Anh chuyên ngành 3 | 3 |
| 22 | TXENG307 | Tiếng Anh chuyên ngành 4 | 3 |
| 23 | TXENG404 | Tiếng Anh chuyên ngành 5 | 3 |
| 24 | TXENG304 | Lý thuyết dịch | 2 |
| 25 | TXENG319 | Biên dịch chuyên ngành 1 | 2 |
| 26 | TXENG320 | Phiên dịch chuyên ngành 1 | 2 |
| 27 | **HP tự chọn 3** (Chọn 4 trong 6 HP theo tổ hợp Biên dịch & Phiên dịch) | | 8 |
| *27.1* | *TXENG321* | *Biên dịch chuyên ngành 2* | *2* |
| *27.2* | *TXENG322* | *Phiên dịch chuyên ngành 2* | *2* |
| *27.3* | *TXENG411* | *Biên dịch chuyên ngành 3* | *2* |
| *27.4* | *TXENG412* | *Phiên dịch chuyên ngành 3* | *2* |
| *27.5* | *TXENG413* | *Biên dịch chuyên ngành 4* | *2* |
| *27.6* | *TXENG414* | *Phiên dịch chuyên ngành 4* | *2* |
| 28 | TXENG409 | Thực tập tốt nghiệp | 3 |
| 29 | TXENG410 | HP thay thế KLTN | 5 |
| 30 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 31 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |

1. **Đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng ngành gần (tổng số 94 TC)**

| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXBAS305 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
| 2 | TXBAS217 | Lịch sử ĐCS Việt Nam | 2 |
| 3 | TXBAS110 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
| 4 | TXFIM207 | Pháp luật đại cương | 2 |
| 5 | TXENG210 | Nhập môn KH Công nghệ | 2 |
| 6 | TXENG209 | Tiếng Trung Quốc 1 | 3 |
| 7 | TXENG215 | Tiếng Trung Quốc 2 | 3 |
| 8 | TXENG308 | Tiếng Trung Quốc 3 | 2 |
| 9 | TXENG318 | Tiếng Trung Quốc 4 | 2 |
| 10 | TXENG206 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 3 | 2 |
| 11 | TXENG212 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 4 | 2 |
| 12 | TXENG205 | Kỹ năng nói tiếng Anh 3 | 2 |
| 13 | TXENG211 | Kỹ năng nói tiếng Anh 4 | 2 |
| 14 | TXENG207 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 3 | 2 |
| 15 | TXENG213 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 4 | 2 |
| 16 | TXENG208 | Kỹ năng viết tiếng Anh 3 | 2 |
| 17 | TXENG214 | Kỹ năng viết tiếng Anh 4 | 2 |
| 18 | TXENG0107 | Luyện phát âm tiếng Anh | 2 |
| 19 | TXENG0108 | Ngữ pháp tiếng Anh 2 | 2 |
| 20 | TXENG326 | Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao | 3 |
| 21 | TXENG216 | Ngữ âm và âm vị học | 2 |
| 22 | TXENG309 | Từ vựng học | 2 |
| 23 | **HP tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 HP) | | 2 |
| *23.1* | *TXENG315* | *Văn hóa xã hội Anh - Mỹ* | *2* |
| *23.2* | *TXENG316* | *Văn học Anh - Mỹ* | *2* |
| 24 | TXENG0406 | Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 4 |
| 25 | TXENG313 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 2 |
| 26 | TXENG314 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 2 |
| 27 | TXENG405 | Tiếng Anh chuyên ngành 3 | 3 |
| 28 | TXENG307 | Tiếng Anh chuyên ngành 4 | 3 |
| 29 | TXENG404 | Tiếng Anh chuyên ngành 5 | 3 |
| 30 | TXENG304 | Lý thuyết dịch | 2 |
| 31 | TXENG319 | Biên dịch chuyên ngành 1 | 2 |
| 32 | TXENG320 | Phiên dịch chuyên ngành 1 | 2 |
| 33 | **HP tự chọn 3** (Chọn 4 trong 6 HP theo tổ hợp Biên dịch & Phiên dịch) | | 8 |
| *33.1* | *TXENG321* | *Biên dịch chuyên ngành 2* | *2* |
| *33.2* | *TXENG322* | *Phiên dịch chuyên ngành 2* | *2* |
| *33.3* | *TXENG411* | *Biên dịch chuyên ngành 3* | *2* |
| *33.4* | *TXENG412* | *Phiên dịch chuyên ngành 3* | *2* |
| *33.5* | *TXENG413* | *Biên dịch chuyên ngành 4* | *2* |
| *33.6* | *TXENG414* | *Phiên dịch chuyên ngành 4* | *2* |
| 34 | TXENG409 | Thực tập tốt nghiệp | 3 |
| 35 | TXENG410 | HP thay thế KLTN | 5 |
| 36 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 37 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |

1. **Đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng ngành xa (tổng số 110 TC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã HP** | **Tên HP** | **Số TC** |
| 1 | TXBAS305 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
| 2 | TXBAS217 | Lịch sử ĐCS Việt Nam | 2 |
| 3 | TXBAS110 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
| 4 | TXFIM207 | Pháp luật đại cương | 2 |
| 5 | TXPED110 | Dẫn luận ngôn ngữ học | 2 |
| 6 | TXPED109 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 |
| 7 | TXPED102 | Tiếng Việt thực hành | 2 |
| 8 | TXENG210 | Nhập môn KH Công nghệ | 2 |
| 9 | TXENG209 | Tiếng Trung Quốc 1 | 3 |
| 10 | TXENG215 | Tiếng Trung Quốc 2 | 3 |
| 11 | TXENG308 | Tiếng Trung Quốc 3 | 2 |
| 12 | TXENG318 | Tiếng Trung Quốc 4 | 2 |
| 13 | TXENG108 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 2 | 2 |
| 14 | TXENG206 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 3 | 2 |
| 15 | TXENG212 | Kỹ năng nghe tiếng Anh 4 | 2 |
| 16 | TXENG107 | Kỹ năng nói tiếng Anh 2 | 2 |
| 17 | TXENG205 | Kỹ năng nói tiếng Anh 3 | 2 |
| 18 | TXENG211 | Kỹ năng nói tiếng Anh 4 | 2 |
| 19 | TXENG109 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 2 | 2 |
| 20 | TXENG207 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 3 | 2 |
| 21 | TXENG213 | Kỹ năng đọc tiếng Anh 4 | 2 |
| 22 | TXENG110 | Kỹ năng viết tiếng Anh 2 | 2 |
| 23 | TXENG208 | Kỹ năng viết tiếng Anh 3 | 2 |
| 24 | TXENG214 | Kỹ năng viết tiếng Anh 4 | 2 |
| 25 | TXENG0107 | Luyện phát âm tiếng Anh | 2 |
| 26 | TXENG0106 | Ngữ pháp tiếng Anh 1 | 2 |
| 27 | TXENG0108 | Ngữ pháp tiếng Anh 2 | 2 |
| 28 | TXENG326 | Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao | 3 |
| 29 | TXENG216 | Ngữ âm và âm vị học | 2 |
| 30 | TXENG309 | Từ vựng học | 2 |
| 31 | **HP tự chọn 2** (Chọn 1 trong 2 HP) | | 2 |
| *31.1* | *TXENG315* | *Văn hóa xã hội Anh - Mỹ* | *2* |
| *31.2* | *TXENG316* | *Văn học Anh - Mỹ* | *2* |
| 32 | TXENG0406 | Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 4 |
| 33 | TXENG313 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 2 |
| 34 | TXENG314 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 2 |
| 35 | TXENG405 | Tiếng Anh chuyên ngành 3 | 3 |
| 36 | TXENG307 | Tiếng Anh chuyên ngành 4 | 3 |
| 37 | TXENG404 | Tiếng Anh chuyên ngành 5 | 3 |
| 38 | TXENG304 | Lý thuyết dịch | 2 |
| 39 | TXENG319 | Biên dịch chuyên ngành 1 | 2 |
| 40 | TXENG320 | Phiên dịch chuyên ngành 1 | 2 |
| 41 | **HP tự chọn 3** (Chọn 4 trong 6 HP theo tổ hợp Biên dịch & Phiên dịch) | | 8 |
| *41.1* | *TXENG321* | *Biên dịch chuyên ngành 2* | *2* |
| *41.2* | *TXENG322* | *Phiên dịch chuyên ngành 2* | *2* |
| *41.3* | *TXENG411* | *Biên dịch chuyên ngành 3* | *2* |
| *41.4* | *TXENG412* | *Phiên dịch chuyên ngành 3* | *2* |
| *41.5* | *TXENG413* | *Biên dịch chuyên ngành 4* | *2* |
| *41.6* | *TXENG414* | *Phiên dịch chuyên ngành 4* | *2* |
| 42 | TXENG409 | Thực tập tốt nghiệp | 3 |
| 43 | TXENG410 | HP thay thế KLTN | 5 |
| 44 | TXBT001 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
| 45 | TXBT002 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |

**Ghi chú:**

Thời gian đào tạo căn cứ vào hồ sơ, văn bằng của học viên khi xét tuyển (tính từ ngày có quyết định trúng tuyển). Thời gian đào tạo:

* Đối tượng đã có bằng THPT hoặc tương đương: 4,0 năm;
* Đối tượng có bằng Trung cấp cùng/khác khối ngành: 2,0-4,0 năm;
* Đối tượng có bằng Đại học, Cao đẳng cùng/khác khối ngành: 2,0-3,5 năm.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **VIỆN TRƯỞNG**  **TS. Nguyễn Minh Cường** |