**LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY**

**Nhóm lớp Khánh Hòa**

**Giảng viên phụ trách: Nguyễn Thị Phương Lan**

**Lịch môn Nghe 2:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung** | **Tài liệu** | **Lịch trình** | **Ghi chú** |
| 17-18/4 (4 buổi) | SV tự nghiên cứu tài liệu, bài giảng và clip của GV, trao đổi offline. | Developing Tactics for Listening | Buổi 1: Units 10,11,12Buổi 2: Units 13,14,15Buổi 3: Units 16,17,18Buổi 4: Revision\* Thời gian còn lại SV tự nghiên cứu tùy ý; trao đổi offline. |  |
| Tối 08/5 đến tối 11/5 | GV&SV online qua Google Meet và phòng học trực tuyến, tổ chức làm bài kiểm tra | Northstar Listening and Speaking 2 | Tối 8/5: Unit 1- Unit 2- Further practiceTối 9/5: Unit 3- Unit 4- Further practice Tối 10/5: Unit 5- Unit 6- Further practiceTối 11/5: Unit 7- Unit 8- Mid term test |  |

**Lịch môn Viết 2:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung** | **Tài liệu** | **Lịch trình** | **Ghi chú** |
| 23-24/4 (4 buổi) | SV tự nghiên cứu tài liệu, bài giảng và clip của GV, trao đổi offline. | Cambridge Vocabulary for PET | Buổi 1: Units 6,7,8Buổi 2: Units 9,10,11Buổi 3: Units 12,13,14Buổi 4: Revision\* Thời gian còn lại SV tự nghiên cứu tùy ý; trao đổi offline. |  |
| Tối 24/5 đến tối 27/5 | GV&SV online qua Google Meet và phòng học trực tuyến, tổ chức làm bài kiểm tra | Northstar Reading and Writing 2 | Tối 24/5: Unit 1- Unit 2- Further practiceTối 25/5: Unit 3- Unit 4- Further practiceTối 26/5: Unit 5- Unit 6- Further practiceTối 27/5: Unit 7- Unit 8- Mid term test |  |