**KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH LÍ LUẬN**

**VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Học kỳ** | **Mã học phần** | **Tên học phần** | **Số tín chỉ** | | | **HP học trước/ tiên quyết/ song hành** |
| **TC** | **LT** | **TH/**  **TN** |
| 1 | 31645001 | Triết học | 4 | 3 | 1 |  |
| 31335024 | Lí luận dạy học hiện đại | 3 | 2 | 1 |  |
| 31335026 | Chiến lược dạy học phát triển phẩm chất, năng lực người học | 3 | 2 | 1 |  |
| 31335025 | Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục | 3 | 2 | 1 |  |
| 31335027 | Đánh giá trong giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học | 3 | 2 | 1 |  |
| 31335028 | Phát triển chương trình giáo dục | 3 | 2 | 1 |  |
|  | **Tổng tín chỉ trong học kì** | **19** | **13** | **6** |  |
| 2 | 31335029 | Dạy học số | 3 | 2 | 1 |  |
| 31725087 | Lí luận và phương pháp dạy học đọc hiểu văn bản | 2 | 1 | 1 |  |
| 31725089 | Phương pháp dạy học tiếng Việt, nói và nghe | 2 | 1 | 1 |  |
| 31725088 | Lí luận và phương pháp dạy học tạo lập văn bản | 2 | 1 | 1 |  |
|  | ***Học phần tự chọn (8TC/12)*** | 12 | 7 | 5 |  |
| 31335030 | *Hoạt động trải nghiệm ở trường trung học* | 3 | 2 | 1 |  |
| 31335031 | *Quản trị hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường* | 3 | 2 | 1 |  |
| 31325032 | *Chiến lược quản lí lớp học* | 2 | 1 | 1 |  |
| 31325033 | *Giáo dục quốc tế và so sánh* | 2 | 1 | 1 |  |
| 31325034 | *Công nghệ giáo dục* | 2 | 1 | 1 |  |
|  | **Tổng tín chỉ trong học kì** | **19** | **11** | **8** |  |
| 3 | 31765095 | Thực tập | 6 | 0 | 6 |  |
|  | ***Học phần Tự chọn (9TC/15)*** | 15 | 10 | 5 |  |
| 31735090 | *Phân tích diễn ngôn tác phẩm văn chương* | 3 | 2 | 1 |  |
| 31735091 | *Văn học so sánh và xu hướng nghiên cứu liên ngành trong văn học* | 3 | 2 | 1 |  |
| 31735092 | *Tiếp nhận và dạy học văn bản văn học theo đặc trưng thể loại* | 3 | 2 | 1 |  |
| 31735093 | *Tiếp nhận văn học và phương pháp tiếp cận tác phẩm văn học* | 3 | 2 | 1 |  |
| 31735094 | *Đọc hiểu văn bản dưới góc độ lí thuyết ngôn ngữ đánh giá của ngữ pháp chức năng hệ thống* | 3 | 2 | 1 |  |
|  | **Tổng tín chỉ trong học kì** | **21** | **10** | **11** |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31795096 | Đồ án tốt nghiệp | 9 | 0 | 9 |  |
|  | **Tổng tín chỉ trong học kì** | **9** | **0** | **9** |  |