**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

**Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ**

**Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch**

**ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN**

**1. Thông tin về học phần:**

Tên học phần:

* Tiếng Việt: **Tiếng Trung Du lịch 1**
* Tiếng Anh: **Chinese for tourism 1**

Mã học phần: TRI307 Số tín chỉ: 2 (30LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)

Học phần tiên quyết:

**2. Mô tả tóm tắt học phần:**

Học phần cung cấp cho sinh viên từ vựng, mẫu câu, hội thoại tiếng Trung dùng trong du lịch. Người học được thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề như: lên kế hoạch du lịch, đặt phòng khách sạn, thăm quan mua sắm, ăn uống nhà hàng vv...

**3. Mục tiêu:**

Học phần giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng và kiến thức cần thiết khi sử dụng tiếng Trung trong môi trường du lịch. Sinh viên có thể tiến hành giao tiếp bằng tiếng Trung trong tình huống liên quan đến chủ đề đã học và vận dụng vào thực tiễn.

**4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs):** Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Vận dụng kiến thức để thực hành giao tiếp trong các tình huống thực tế khi đi du lịch.

b. Vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) để lên kế hoạch đi du lịch với bạn bè, người thân.

c. Vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) khi đi thăm quan, mua sắm tại địa điểm du lịch.

d. Vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) khi đi ăn uống ở nhà hàng.

**5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chuẩn đầu ra học phần** | **Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)** | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| a |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| b |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| c |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| d |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |

**6. Nội dung:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chương/Chủ đề** | **Nhằm đạt CLOs** | **Số tiết** | |
| **LT** | **TH** |
| 1 | Giới thiệu nội dung chương trình môn học | a | 2 |  |
| 2 | Kế hoạch du lịch | a | 7 |  |
| 3 | Đặt phòng khách sạn | a | 7 |  |
| 4 | Thăm quan, mua sắm | a | 7 |  |
| 5 | Ăn uống nhà hàng | a | 7 |  |

**7. Phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá để đạt Chuẩn đầu ra HP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Phương pháp dạy học** | **Áp dụng cho  chủ đề** | **Nhằm đạt CLOs** |
| 1 | Thuyết giảng |  | a |
| 2 | Thảo luận |  | a |
| 3 | Hoạt động nhóm |  | a |
| 4 | Thực hành tình huống |  | a |

**8. Đánh giá kết quả học tập:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hình thức đánh giá** | **Nhằm đạt CLOs** | **Trọng số (%)** |
| 1 | Đánh giá quá trình  - Chuyên cần (10%)  - Bài tập, kiểm tra, thuyết trình nhóm (40%) | a | 50 |
| 2 | Thi cuối kỳ  Hình thức thi: Bài tâp lớn - Vấn đáp | a | 50 |

**9. Tài liệu dạy và học:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tác giả** | **Tên tài liệu** | **Năm xuất bản** | **Nhà xuất bản** | **Địa chỉ khai thác tài liệu** | **Mục đích sử dụng** | | |
| **Tài liệu chính** | **Tham khảo** |
| 1 | 张新 | 旅游汉语 | 2005 | 华语教学出版社 | GV cung cấp | X |  |
| 2 | Trương Văn Giới | Tiếng Hoa dùng trong du lịch | 2010 | NXB Khoa học xã hội | Nhà sách |  | X |
| 3 | Nhật Phạm | Hội thoại giao tiếp tiếng Trung ngành Du lịch khách sạn | 2019 | NXB Thanh niên | Nhà sách |  | X |
| 4 | Nguyễn Việt Dũng | 900 câu đàm thoại tiếng Trung du lịch (tam ngữ Anh – Trung – Việt) | 2020 | NXB Thanh niên | Nhà sách |  | X |
| 5 | Dorling Kindersley Limited | Cẩm nang du lịch Trung Quốc | 2018 | NXB Dân trí | Nhà sách |  | X |

*Ngày cập nhật*: *25/06/2024*

**NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN**

**Lê Thị Bảo Châu**

**TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN**