Tiếng Anh

BEGINNER: TOEFL 0 – 31, IELTS 0 – 3.5, TOEIC 0-400

ELEMENTARY: TOEFL 32 – 45, IELTS 3.5 – 4.0, TOEIC 405 – 600

INTERMEDIATE: TOEFL 46 – 59, IELTS 4.0 – 5.0, TOEIC 785 – 900

UPPER INTERMEDIATE: TOEFL 60 – 78, IELTS 5.5 – 6.0, TOEIC 705 – 780

ADVANCED: TOEFL 79 – 93, IELTS 6.5 – 7.5, TOEIC 785 – 900

PROFICIENT: TOEFL 94 – 120, IELTS 8.0 – 9.0, TOEIC 905 – 990

Tiếng Trung

1 Chọn giáo trình (Msutong, Giáo trình Hán ngữ, Giáo trình Boya, Giáo trình HSK tiêu chuẩn)

2 Học cách phát âm. Pinyin: thanh mẫu + vận mẫu + âm điệu.

3 Tìm hiểu về cấu tạo chữ Hán: 8 nét cơ bản và rất nhiều nét phái sinh. + Quy tắc chung khi viết

4 Tích luỹ từ vựng, ngữ pháp

5 Rèn luyện phản xạ tiếng Trung

Tiếng Tây Ban Nha

Sơ cấp: Học từ vựng và cấu trúc câu đơn giản. Do ngôn ngữ có sự tương đồng với tiếng Anh

Trung cấp: Rèn luyện nghe nói, đọc, viết.

Tiếng Nga

Tháng 1: Phát âm, ngữ pháp, từ vựng

Tháng 2: Học thông qua bài hát, báo viết

Tháng 3: Hệ thống lại kiến thức

Tiếng Nhật

Giai đoạn 1: Làm quen bản chữ cái Hiragana và Katakana

Giai đoạn 2: Trình độ sơ cấp N5, N4

Giai đoạn 3: Tăng tốc trình độ N3

Giai đoạn 4: Tiến tới N2, N1