**KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HK** | **Mã học phần** | Tên học phần | **Số tín chỉ** | **GV GD** |
| TC | **LT** | **TH/****TN** |
| **1** | 31645001 | Triết học | 4 | 4 | 0 |   |
| 31725102 | Các lí thuyết nghiên cứu văn học | 2 | 1 | 1 |  |
| 31725103 | Văn học và các loại hình nghệ thuật | 2 | 1 | 1 |  |
| 31725104 | Folklore và văn học | 2 | 1 | 1 |  |
| 31745118 | Chuyên đề *Văn học địa phương*  | 4 | 1 | 3 |  |
|   | ***Học phần Tự chọn***  | 0 |  |  |  |
|   | **Tổng tín chỉ trong học kỳ** | **14** | **8** | **6** |  |
| **2** | 31735105 | Các xu hướng và đặc trưng thẩm mĩ của văn học Việt Nam trung đại | 3 | 1.5 | 1.5 |   |
| 31745117 | Chuyên đề *Tương quan văn học Việt Nam và văn học châu Á* | 4 | 1 | 3 |   |
|   | ***Học phần Tự chọn (chọn 9 tc)*** |   |   |   |   |
| 31735107 | *Tư duy nghệ thuật thơ Việt Nam hiện đại* | 3 | 1.5 | 1.5 |   |
| 31735112 | *Giới và văn học* | 3 | 1.5 | 1.5 |   |
| 31725109 | *Tư duy nghệ thuật truyện ngắn Việt Nam hiện đại* | 2 | 1 | 1 |   |
| 31735116 | *Lịch sử nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam* | 3 | 1.5 | 1.5 |   |
| 31735110 | *Kí hiệu học ngôn ngữ và biểu tượng văn chương* | 3 | 1.5 | 1.5 |   |
|   | **Tổng tín chỉ trong học kỳ** | **21** | **9,5** | **11,5** |  |
| **3** | 31735106 | Các xu hướng và đặc trưng thẩm mĩ của văn học Việt Nam hiện đại | 3 | 1.5 | 1.5 |   |
| 31745119 | Chuyên đề *Hư cấu và phi hư cấu trong văn học* | 4 | 1 | 3 |   |
|   | ***Học phần Tự chọn (chọn 8 tc)*** |   |   |   |   |
| 31725109 | *Tư duy nghệ thuật tiểu thuyết Việt Nam hiện đại* | 2 | 1 | 1 |   |
| 31735114 | *Văn học di dân*  | 3 | 1.5 | 1.5 |   |
| 31725039 | *Ngôn ngữ với sáng tạo và tiếp nhận văn học* | 2 | 1 | 1 |   |
| 31725115 | *Văn học so sánh - lí luận và ứng dụng* | 2 | 1 | 1 |   |
| 31725113 | *Văn học và truyền thông* | 2 | 1 | 1 |   |
| 31725109 | *Văn hóa và văn học tộc người* | 2 | 1 | 1 |   |
|   | **Tổng tín chỉ trong học kỳ** | **20** | **9** | **11** |  |
| **4** |   | Luận văn tốt nghiệp | 15 | 0 | 15 |   |
|   | **Tổng tín chỉ trong học kỳ** | **15** |  | **15** |   |