TRƯỜNG CAO ĐẲNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**KHOA TIẾNG ANH**

Số: 59 /KH-CNTĐ-KTA *Tp. Thủ Đức, ngày 31 tháng 08 năm 2021*

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức ôn tập trực tuyến các lớp giảng dạy trong học kỳ 2 và học kỳ hè**

**năm học 2020-2021**

* Căn cứ theo Quy chế đào tạo trực tuyến của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức ngày 25/02/2021 ban hành theo Quyết định số 43/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2021;
* Thực hiện theo thông báo số 172/TB-CNTĐ-ĐT ngày 17 tháng 08 năm 2021 về việc tổ chức ôn tập, thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020-2021;

Nay Khoa Tiếng Anh lập kế hoạch thực hiện triển khai ôn tập trực tuyến từ ngày 06/09/2021 đến ngày 11/09/2021 như sau:

1. **MỤC ĐÍCH**
   * Ôn tập các học phần đã tổ chức trong học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2020 - 2021;
   * Hướng dẫn sinh viên về hình thức, cách thức và các quy định thi trực tuyến.
2. **NỘI DUNG THỰC HIỆN**
   * 1. **Giảng viên phụ trách:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Họ và tên giảng viên** | **Mã Giảng viên** | **SĐT** | **Email** |
| Ngành Tiếng Anh | Nguyễn Thị Thúy Anh | 79000G07.000371 | 0973430069 | thuyanhnguyen@tdc.edu.vn |
| Tiếng Anh chung | Lê Tấn Hùng | 79000G07.000262 | 0903948907 | letanhung@tdc.edu.vn |
| Ngành Tiếng Nhật | Nguyễn Thùy Tiên | 79000G07.000439 | 0383606086 | thuytien@tdc.edu.vn |

* + 1. **Danh sách các lớp tổ chức ôn tập trực tuyến:**

**2.1. Ngành Tiếng Anh**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên học phần** | **Giảng viên** | **Lớp HP** | **Số giờ ôn tập** | **Thứ** | **Tiết BĐ - KT** | **Mã lớp trực tuyến (Google Meet)** |
| 1 | English for Business Correspondence (CNC116160) | Ninh Thị Hà | CNC11616001 | 3 | Thứ Hai | 1-3 | sef-vayo-qsq |
| CNC11616002 | 3 | Thứ Hai | 4-6 | jkt-wrcp-gbu |
| Đỗ Thị Bích Dân | CNC11616003 | 3 | Thứ Ba | 1-3 | ehj-diwo-hdb |
| CNC11616004 | 3 | Thứ Ba | 4-6 | jkd-uzcy-gfx |
| CNC11616005 | 3 | Thứ Ba | 7-9 | tqm-kafw-xbx |
| 2 | English for Marketing & Advertising (CNC116200) | Nguyễn Văn Viên | CNC11620001 | 3 | Thứ Ba | 7-9 | ivt-hgii-dzd |
| CNC11620002 | 3 | Thứ Ba | 10-12 | bti-xfbw-tab |
| CNC11620003 | 3 | Thứ Năm | 10-12 | bzh-kqpe-nfy |
| Phạm Minh Trung | CNC11620004 | 3 | Thứ Năm | 1-3 | zag-kftb-tba |
| CNC11620005 | 3 | Thứ Năm | 4-6 | zag-kftb-tba |
| 3 | Translation Practice (CNC116210) | Trịnh Vương Khôi | CNC11621001 | 3 | Thứ Hai | 7-9 | iqq-yoyb-xvo |
| CNC11621002 | 3 | Thứ Hai | 10-12 | iqq-yoyb-xvo |
| Trần Thảo Nguyên | CNC11621003 | 5 | Thứ Tư | 7-11 | eqx-uogp-apo |
| Lê Tấn Hùng | CNC11621004 | 3 | Thứ Tư | 4-6 | anm-szbe-dfo |
| CNC11621005 | 3 | Thứ Tư | 1-3 | xjx-pshx-rfo |
| 4 | English for Human Resources (CNC116220) | Bùi Thanh Yên Thảo | CNC11622001 | 5 | Thứ Sáu | 1-5 | dwr-oyoh-aib |
| 5 | English for Customer Care (CNC116240) | Bùi Thanh Yên Thảo | CNC11624001 | 3 | Thứ Ba | 7-9 | doe-rxse-qed |
| CNC11624002 | 3 | Thứ Ba | 10-12 | sub-kbnk-wrw |
| Bùi Phương Trâm | CNC11624003 | 3 | Thứ Năm | 7-9 | [meet.google.com/zdj-eijj-dzu](https://meet.google.com/zdj-eijj-dzu?hs=122&authuser=1) |
| CNC11624004 | 3 | Thứ Năm | 1-3 |
| CNC11624005 | 3 | Thứ Năm | 4-6 |
| 6 | Reading 1 (CSC116101) | Phạm Nguyễn Hoài Phương | CSC11610101 | 3 | Thứ Tư | 7-9 | joe-ezsx-bid |
| CSC11610102 | 3 | Thứ Tư | 10-12 | iku-aypk-dmp |
| CSC11610105 | 5 | Thứ Năm | 7-11 | ioi-xjxt-bmh |
| Phạm Thị Kim Hoa | CSC11610103 | 3 | Thứ Hai | 1-3 | cvz-txxy-xmx |
| CSC11610104 | 3 | Thứ Hai | 4-6 | ksj-qroh-xic |
| 7 | Writing 1 (CSC116111) | Võ Thành Hồng Duyên | CSC11611101 | 3 | Thứ Hai | 1-3 | qxp-tyie-xgj |
| CSC11611102 | 3 | Thứ Hai | 4-6 | qxp-tyie-xgj |
| Nguyễn Văn Viên | CSC11611103 | 5 | Thứ Năm | 1-5 | nem-gpnv-omi |
| 8 | Writing 2 (CSC116112) | Bùi Phương Trâm | CSC11611202 | 3 | Thứ Ba | 1-3 | [meet.google.com/bau-kcqy-bai](https://meet.google.com/bau-kcqy-bai?hs=122&authuser=1) |
| CSC11611203 | 3 | Thứ Ba | 4-6 |
| 9 | Grammar 2 (CSC116132) | Từ Văn Năm | CSC11613201 | 3 | Thứ Hai | 1-3 | sjz-afzg-qmb |
| CSC11613202 | 3 | Thứ Hai | 4-6 | sjz-afzg-qmb |
| CSC11613205 | 3 | Thứ Hai | 7-9 | sjz-afzg-qmb |
| Hà Mỹ Linh | CSC11613203 | 3 | Thứ Tư | 7-9 | sew-ssdh-qgu |
| CSC11613204 | 3 | Thứ Tư | 10-12 | sew-ssdh-qgu |
| 10 | Listening 1 (CSC116161) | Nguyễn Văn Viên | CSC11616102 | 3 | Thứ Hai | 4-6 | voz-kozj-dzv |
| CSC11616105 | 3 | Thứ Năm | 7-9 | ojn-djfd-pgx |
| Đỗ Thị Bích Dân | CSC11616103 | 3 | Thứ Năm | 1-3 | eru-zsub-qqd |
| CSC11616104 | 3 | Thứ Năm | 4-6 | xbj-yqdf-pdr |
| 11 | Speaking 1 (CSC116171) | Lê Phương Ngọc | CSC11617101 | 3 | Thứ Ba | 1-3 | cny-jifx-wer |
| CSC11617102 | 3 | Thứ Ba | 4-6 | rjp-sqnw-bjp |
| Phạm Hoàng Minh Thảo | CSC11617103 | 3 | Thứ Năm | 1-3 | axs-npqf-hxg |
| CSC11617104 | 3 | Thứ Năm | 4-6 | gsh-reuu-dbo |
| Võ Thành Hồng Duyên | CSC11617105 | 3 | Thứ Ba | 7-9 | txb-vxtz-xcd |
| 12 | Basic Listening (CSC116190) | Phạm Minh Trung | CSC11619001 | 3 | Thứ Năm | 7-9 | zag-kftb-tba |
| 13 | Basic Writing (CSC116210) | Phạm Minh Trung | CSC11621001 | 3 | Thứ Tư | 1-3 | zag-kftb-tba |
| CSC11621002 | 3 | Thứ Tư | 4-6 | zag-kftb-tba |
| CSC11621003 | 3 | Thứ Tư | 7-9 | zag-kftb-tba |
| Võ Nguyễn Thiên Phúc | CSC11621004 | 3 | Thứ Ba | 4-6 | nxw-cmjb-btm |
| CSC11621005 | 3 | Thứ Sáu | 4-6 | nxw-cmjb-btm |
| 14 | Writing 2  CSC116112 | Phạm Minh Trung | CSC11611201 | 5 | Thứ Sáu | 1-5 | zag-kftb-tba |
| Nguyễn Thị Minh Trà | CSC11611202 | 5 | Thứ 7 | 1-5 | ajh-gmco-ykc |
| 15 | Basic Translation  CSC116140 | Trịnh Vương Khôi | CSC11614001 | 5 | Thứ 7 | 1-5 | zzy-xvkn-ajv |
| 16 | Speaking 2  CSC116172 | Nguyễn Thị Thúy Anh | CSC11617201 | 3 | Thứ 4 | 7-9 | hax-bfrk-uce |

**2.2. Tiếng Anh chung – Tiếng Anh cho các Khoa khác**

**2.2.1. Tiếng Anh giảng dạy cho Khoa Điện – Điện tử**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên học phần | Giảng viên | Lớp HP | Số giờ ôn tập | Thứ | Tiết BĐ - KT | **Mã lớp trực tuyến (Google Meet)** |
| 1 | Ngoại ngữ 3 | Trịnh Vương Khôi | CSC112140 | 4 | Thứ 6 | 3-6 | miu-kczz-gic |
| 2 | Ngoại ngữ chuyên ngành 3 | Nguyễn Thị Thúy Anh | CSC112370 | 4 | Thứ 6 | 8-11 | weq-xrnm-oxy |

**2.2.1. Tiếng Anh giảng dạy cho các Khoa khác**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên học phần** | **Giảng viên** | **Lớp HP** | **Số giờ ôn tập** | **Thứ** | **Tiết BĐ - KT** | **Mã lớp trực tuyến (Google Meet)** |
| 1 | Anh văn 2 (NNC100020) | Lê Tấn Hùng | NNC10002001 | 5 | Chủ Nhật | 1-5 | mzw-zuns-jqd |
| NNC10002003 | 3 | Thứ Hai | 13-15 | pvq-ssrv-rrj |
| Nguyễn Thị Minh Trà | NNC10002006 | 5 | Thứ Ba | 7-11 | uao-pehb-htf |
| Nguyễn Hoàng Đức | NNC10002002 | 3 | Thứ Tư | 13-15 | wmf-gjjp-ijn |
| NNC10002004 | 3 | Thứ Hai | 13-15 | ugb-fpbp-cjh |
| NNC10002005 | 5 | Thứ Bảy | 7-11 | ick-yiap-qmz |
| Võ Thành Hồng Duyên | NNC10002007 | 5 | Thứ Ba | 1-5 | cqu-bjyr-puo |
| 2 | Tiếng Anh 2 (NNC100040) | Đỗ Thị Dung | NNC10004001 | 5 | Thứ Hai | 7-11 | gby-uovp-qfa |
| NNC10004002 | 5 | Thứ Ba | 7-11 | vsi-ydzd-ojn |
| NNC10004003 | 5 | Thứ Tư | 7-11 | kfr-rdrg-bpp |
| NNC10004004 | 5 | Thứ Năm | 7-11 | phs-ahpv-gdz |
| NNC10004005 | 5 | Thứ Sáu | 7-11 | ofs-owuy-cns |
| Nguyễn Hoàng Đức | NNC10004006 | 5 | Thứ Hai | 7-11 | ihk-behn-gxo |
| NNC10004007 | 5 | Thứ Ba | 7-11 | zat-wuci-uwj |
| NNC10004008 | 5 | Thứ Năm | 7-11 | tzo-owhf-cbp |
| NNC10004009 | 5 | Thứ Tư | 7-11 | bym-yrmq-iig |
| NNC10004010 | 5 | Thứ Sáu | 7-11 | ydq-napz-idj |
| NNC10004033 | 5 | Thứ Ba | 1-5 | fcd-dpko-zej |
| NNC10004041 | 5 | Thứ Năm | 1-5 | szb-mtvo-ggf |
| Trần Ngọc Vũ | NNC10004011 | 5 | Thứ Hai | 7-11 | fka-ocye-rpf |
| NNC10004012 | 5 | Thứ Ba | 7-11 | dne-jpem-jxd |
| NNC10004013 | 5 | Thứ Tư | 7-11 | tqk-zcsg-qcm |
| NNC10004014 | 5 | Thứ Năm | 7-11 | iga-hcrb-mrm |
| NNC10004015 | 5 | Thứ Sáu | 7-11 | die-kgsc-qdm |
| NNC10004034 | 5 | Thứ Sáu | 1-5 | tmp-phcz-kog |
| NNC10004042 | 5 | Thứ Hai | 1-5 | xwp-xjhb-mnp |
| NNC10004043 | 5 | Thứ Tư | 1-5 | rda-cuae-mvs |
| Lê Tấn Hùng | NNC10004016 | 5 | Thứ Tư | 7-11 | fvk-dhci-dof |
| Nguyễn Thị Minh Trà | NNC10004017 | 5 | Thứ Hai | 7-11 | fyt-kfco-cig |
| NNC10004020 | 5 | Thứ Sáu | 1-5 | mnj-dxnw-wmi |
| Võ Nguyễn Thiên Phúc | NNC10004018 | 5 | Thứ Hai | 7-11 | fin-axef-mas |
| NNC10004019 | 5 | Thứ Tư | 7-11 | xgt-ffui-vje |
| NNC10004025 | 5 | Thứ Hai | 1-5 | uzv-stjw-pcv |
| NNC10004035 | 5 | Thứ Tư | 1-5 | bnp-xihq-atp |
| Trịnh Vương Khôi | NNC10004021 | 5 | Thứ Tư | 1-5 | pnd-unji-xth |
| Phạm Hoàng Minh Thảo | NNC10004022 | 5 | Thứ Ba | 1-5 | mhx-hydp-fcc |
| NNC10004027 | 5 | Thứ Sáu | 1-5 | sxc-uuir-gmb |
| NNC10004036 | 5 | Thứ Tư | 1-5 | rgq-gxgd-aey |
| Phạm Nguyễn Hoài Phương | NNC10004023 | 5 | Thứ Hai | 1-5 | pss-uuck-ivb |
| NNC10004024 | 5 | Thứ Ba | 1-5 | mgp-wjam-bmn |
| Phạm Thị Kim Hoa | NNC10004026 | 5 | Thứ Sáu | 1-5 | ish-ysxy-yez |
| NNC10004046 | 5 | Thứ Ba | 7-11 | oez-aiio-jbp |
| NNC10004047 | 5 | Thứ Năm | 7-11 | bhm-xafo-jkg |
| Võ Thành Hồng Duyên | NNC10004028 | 5 | Thứ Sáu | 1-5 | hyz-neip-pxk |
| NNC10004048 | 5 | Thứ Năm | 7-11 | hyz-neip-pxk |
| Nguyễn Văn Kiệp | NNC10004029 | 5 | Thứ Năm | 7-11 | zhu-xyne-awt |
| NNC10004030 | 5 | Thứ Bảy | 1-5 | cuf-fjvh-hsx |
| NNC10004044 | 5 | Thứ Hai | 7-11 | hca-imrq-tcu |
| Đỗ Thị Liên | NNC10004031 | 5 | Thứ Năm | 1-5 | mqz-vrkm-yyk |
| NNC10004039 | 5 | Thứ Ba | 1-5 | rhi-eeck-rpj |
| Trần Thu Thảo | NNC10004032 | 5 | Thứ Hai | 1-5 | vix-kqdu-asv |
| Tiếng Anh 2 (NNC100040) | NNC10004040 | 5 | Thứ Tư | 1-5 | zcu-vhmx-xnd |
| NNC10004045 | 5 | Thứ Năm | 1-5 | ivo-ccyi-iry |
| Dương Thục Phương | NNC10004037 | 5 | Thứ Năm | 1-5 | ozz-ewbn-pm |
| Hà Mỹ Linh | NNC10004038 | 5 | Thứ Tư | 1-5 | fey-regd-crb |
| 3 | Anh văn 1B (NNK100031) | Lê Tấn Hùng | NNK10003101 | 5 | Thứ Bảy | 7-11 | vow-skkf-ksh |
| NNK10003103 | 5 | Thứ Năm | 7-11 | ust-sheh-thb |
| 4 | Tiếng Anh 1B (NNK100040) | Nguyễn Thị Kim Phú | NNK10004001 | 3 | Thứ Hai | 7-9 | ycu-jzar-ynd |
| NNK10004002 | 3 | Thứ Hai | 10-12 | vhg-eoza-ayu |
| NNK10004003 | 3 | Thứ Ba | 7-9 | jec-kvgd-khg |
| Đỗ Thị Bích Dân | NNK10004004 | 3 | Thứ Tư | 1-3 | vyp-dyem-iqq |
| NNK10004005 | 3 | Thứ Tư | 4-6 | rem-ahoy-chv |
| Võ Nguyễn Thiên Phúc | NNK10004006 | 3 | Thứ Năm | 7-9 | fpi-xdsn-wdk |
| NNK10004008 | 3 | Thứ Năm | 10-12 | fpi-xdsn-wdk |
| NNK10004012 | 3 | Thứ Ba | 1-3 | fpi-xdsn-wdk |
| NNK10004013 | 3 | Thứ Sáu | 1-3 | fpi-xdsn-wdk |
| Ninh Thị Hà | NNK10004007 | 3 | Thứ Tư | 1-3 | auf-tnsw-kvv |
| NNK10004009 | 3 | Thứ Tư | 4-6 | rfs-tvmj-qwg |
| NNK10004010 | 3 | Thứ Sáu | 1-3 | wed-gtrc-izm |
| NNK10004011 | 3 | Thứ Sáu | 4-6 | vtu-zvhi-nsg |
| Võ Thành Hồng Duyên | NNK10004014 | 3 | Thứ Năm | 1-3 | mrb-tfsj-ymw |
| NNK10004015 | 3 | Thứ Năm | 4-6 | mrb-tfsj-ymw |
| 5 | Tiếng Anh 1A (NNT400020) | Nguyễn Thị Kim Phú | NNT40002001 | 3 | Thứ Ba | 10-12 | fhw-johx-iaf |
| Từ Văn Năm | NNT40002002 | 3 | Thứ Ba | 1-3 | sjz-afzg-qmb |
| NNT40002003 | 3 | Thứ Ba | 4-6 | sjz-afzg-qmb |
| NNT40002005 | 3 | Thứ Sáu | 4-6 | sjz-afzg-qmb |
| 6 | Anh văn 2 | Đỗ Thị Dung | NNC10002001 | 5 | Thứ Sáu | 1-5 | frt-bgea-zev |
| Nguyễn Thị Thúy Anh | NNC10002002 | 5 | Thứ Bảy | 1-5 | zmh-czhy-fdv |
| 7 | Anh văn 1A | Từ Văn Năm | NNT40001101 | 3 | Thứ Ba | 1-3 | sjz-afzg-qmb |
| 8 | Anh văn 2 | Từ Văn Năm | NNK10002201 | 3 | Thứ Ba | 4-6 | sjz-afzg-qmb |
| 9 | Anh văn 3 | Lê Tấn Hùng | NNK10001301 | 5 | Thứ Năm | 7-11 | ust-sheh-thb |
| NNK10002301 |
| 10 | Anh văn 4 | Nguyễn Thị Minh Trà | NNK10002401 | 5 | Thứ Ba | 7-11 | uao-pehb-htf |
|  |  | Lê Tấn Hùng | NNK10002402 | 5 | Chủ Nhật | 1-5 | mzw-zuns-jqd |

**2.3. Ngành Tiếng Nhật**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên học phần** | **Giảng viên** | **Lớp HP** | **Số giờ ôn tập** | **Thứ** | **Tiết BĐ - KT** | **Link lớp trực tuyến (dãy ký tự cuối)** |
| 1 | Ngữ pháp Tiếng Nhật 4 (CNC130011) | Dương Thị Thu  Sương | CNC13001101 | 3 | Thứ Ba | 4-6 | nqs-hbxt-zfw |
| Nguyễn Thùy  Tiên | CNC13001102 | 3 | Thứ Tư | 1-3 | znz-xjyr-nuf |
| 2 | Nghe - nói Tiếng Nhật 4 (CNC130021) | Nguyễn Thị Kim  Chi | CNC13002101 | 3 | Thứ Ba | 1-3 | zbu-issq-cse |
| Võ Thị Mỹ  Phương | CNC13002102 | 3 | Thứ Tư | 4-6 | sdb-vfoo-bvj |
| 3 | Viết Tiếng Nhật 4 (CNC130031) | Nhan Hoàng Thảo  Phương | CNC13003101 | 3 | Thứ Hai | 1-3 | yuj-kxjp-vgq |
| Nguyễn Thị Kim  Chi | CNC13003102 | 3 | Thứ Ba | 4-6 | yaw-nxsf-ddp |
| 4 | Đọc hiểu Tiếng Nhật 4 (CNC130041) | Dương Thị Thu  Sương | CNC13004101 | 3 | Thứ Hai | 4-6 | ccq-hhgg-bzw |
| Nhan Hoàng Thảo  Phương | CNC13004102 | 3 | Thứ Ba | 1-3 | iit-posy-zue |
| 5 | Năng lực Tiếng Nhật (CNC130050) | Nhan Hoàng Thảo  Phương | CNC13005001 | 3 | Thứ Tư | 1-3 | nvx-jkks-ckj |
| 6 | Năng lực tiếng Nhật sơ cấp 1 (CNT430080) | CNT43008001 |
| 7 | Năng lực Tiếng Nhật (CNC130050) | Dương Thị Thu  Sương | CNC13005002 | 3 | Thứ Hai | 1-3 | fsw-njwp-edn |
| 8 | Thực hành năng lực Tiếng Nhật (CNC130060) | Nguyễn Thùy  Tiên | CNC13006001 | 3 | Thứ Tư | 4-6 | tox-omta-cpa |
| Phạm Trúc Quỳnh  Như | CNC13006002 | 3 | Thứ Hai | 4-6 | doz-mmdm-grp |
| 9 | Ngữ pháp Tiếng Nhật 2 (CSK130012) | Phạm Trúc Quỳnh  Như | CSK13001201 | 5 | Thứ Hai | 7-11 | ctr-huku-fhi |
| Nguyễn Thùy  Tiên | CSK13001202 | 5 | Thứ Hai | 7-11 | tkx-vbek-itx |
| CSK13001203 | 5 | Thứ Ba | 1-5 | xxs-hexb-qej |
| 10 | Nghe - nói Tiếng Nhật 2 (CSK130022) | Nguyễn Thị Kim  Chi | CSK13002201 | 5 | Thứ Năm | 1-5 | ade-ptxy-vmj |
| CSK13002203 | 5 | Thứ Tư | 1-5 | zgx-ggmt-woa |
| Võ Thị Mỹ  Phương | CSK13002202 | 5 | Thứ Năm | 1-5 | dkk-tuhw-oye |
| 11 | Viết Tiếng Nhật 2 (CSK130032) | Dương Thị Thu  Sương | CSK13003201 | 3 | Thứ Tư | 4-6 | zuu-heis-fyf |
| Nhan Hoàng Thảo  Phương | CSK13003202 | 3 | Thứ Sáu | 4-6 | vnc-xfnc-geh |
| CSK13003203 | 3 | Thứ Sáu | 1-3 | rzv-yxjm-wnu |
| 12 | Đọc hiểu Tiếng Nhật 2 (CSK130042) | Phạm Trúc Quỳnh  Như | CSK13004201 | 3 | Thứ Tư | 1-3 | kyo-nhph-ppo |
| Dương Thị Thu  Sương | CSK13004202 | 3 | Thứ Sáu | 1-3 | oca-qypr-whk |
| CSK13004203 | 3 | Thứ Sáu | 4-6 | onx-rejb-eqo |
| 13 | Tiếng Nhật thương mại  CNC130080 | Phạm Trúc Quỳnh Như | CNC13008001 | 5 | Thứ Bảy | 1-5 | zdn-qqbp-kns |
| Võ Thị Mỹ Phương | CNC13008002 | 5 | Thứ sáu | 1-5 | sdb-vfoo-bvj |
| 14 | Năng lực Tiếng Nhật nâng cao  TNC130020 | Dương Thị Thu Sương | TNC13002001 | 5 | Thứ năm | 1-5 | kpo-wrne-jye |
| Nhan Hoàng Thảo Phương | TNC13002002 | 5 | Thứ bảy | 1-5 | dmz-kfnx-uxu |

* + 1. **Thời gian thực hiện:**

Thời gian ôn tập trực tuyến bắt đầu từ ngày 06/09/2021 đến ngày 11/09/2021.

* + 1. **Yêu cầu:**

Giảng viên giảng dạy các lớp tổ chức ôn tập trực tuyến theo hướng dẫn của Khoa Tiếng Anh, đồng thời thực hiện mời Phòng đào tạo và Đại diện Phòng Thanh tra pháp chế vào lớp học ngay trước khi buổi học diễn ra và gửi file ghi hình buổi học đến hai địa chỉ email sau:

* **Phòng đào tạo:** [**pdt@tdc.edu.vn**](mailto:pdt@tdc.edu.vn)
* **Đại diện Phòng thanh tra Pháp chế:** [**trantheson@tdc.edu.vn**](mailto:trantheson@tdc.edu.vn)

1. **ĐỀ XUẤT**

Đề xuất phòng Quản lý đào tạo ra thông báo cho sinh viên tham gia ôn tập để đảm bảo việc thực hiện ôn tập trực tuyến đạt được hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch triển khai ôn tập trực tuyến từ ngày 06/09/2021 đến ngày 11/09/2021 cho các lớp học phần tổ chức giảng dạy trong học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2020 – 2021 của Khoa Tiếng Anh, kính chuyển phòng Quản lý Đào tạo./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HIỆU TRƯỞNG** | **PHÒNG QLĐT** | **TRƯỞNG KHOA** |

**Nơi nhận*:***

* P. QLĐT,
* Lưu VPK