TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**KHOA NGOẠI NGỮ**

**DANH MỤC NHÓM MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Áp dụng cho CTĐT** | **MÃ MH CŨ** | **TÊN MH CŨ** | **MÃ MH TƯƠNG ĐƯƠNG** | **TÊN MH TƯƠNG ĐƯƠNG** |
| 1 | Khóa 2011 trở về trước | 1104171 | Phonology | PHON120136 | Ngữ âm học và Âm vị học tiếng Anh |
| 2 | Khóa 2011 trở về trước | 1104131 | Literature 1 | LITT330136 | Văn học Anh-Mỹ |
| 3 | Khóa 2011 trở về trước | 1104132 | Literature 2 | LITT330136 | Văn học Anh-Mỹ |
| 4 | Khóa 2011 trở về trước | 1104170 | Lexicology | MOLX230236 | Hình thái học & Từ vựng học tiếng Anh |
| 5 | Khóa 2011 trở về trước | 1104081 | Morphology | MOLX230236 | Hình thái học & Từ vựng học tiếng Anh |
| 6 | Khóa 2011 trở về trước | 1104082 | Syntax | GRAM130235 | Ngữ pháp tiếng Anh 2 |
| 7 | Khóa 2011 trở về trước | 1204180 | Pragmatics | PRAG430336 | Ngữ dụng học tiếng Anh |
| 8 | Khóa 2011 trở về trước | 1204051 | Translation 1 (E-V) | TRAN330136 | Biên dịch 1 (Anh-Việt) |
| 9 | Khóa 2011 trở về trước | 1204052 | Translation 2 (V-E) | TRAN330236 | Biên dịch 2 (Việt-Anh) |
| 10 | Khóa 2011 trở về trước | 1104150 | British Civilization | CIVL330136 | Văn minh Anh-Mỹ |
| 11 | Khóa 2011 trở về trước | 1104161 | American Civilization | CIVL330136 | Văn minh Anh-Mỹ |
| 12 | Khóa 2011 trở về trước | 1104031 | Public Speaking | PUBS 320136 | Nghệ thuật diễn thuyết |
| 13 | Khóa 2011 trở về trước | 1104016 | Nghe 1 | LISP130135 | Nghe nói 1 |
| Khóa 2011 trở về trước | 1104021 | Nói 1 | LISP130135 | Nghe nói 1 |
| 14 | Khóa 2011 trở về trước | 1104046 | Đọc 1 | READ120135 | Đọc 1 |
| 15 | Khóa 2011 trở về trước | 1104056 | Viết 1 | WRIT120135 | Viết 1 |
| 16 | Khóa 2011 trở về trước | 1104065 | Ngữ pháp 1 | GRAM130135 | Ngữ pháp 1 |
| 17 | Khóa 2011 trở về trước | 1104140 | Luyện âm | SPTR120135 | Luyện âm |
| 18 | Khóa 2011 trở về trước | 1104012 | Nghe 2 | LISP130235 | Nghe nói 2 |
| Khóa 2011 trở về trước | 1104022 | Nói 2 | LISP130235 | Nghe nói 2 |
| 19 | Khóa 2011 trở về trước | 1104047 | Đọc 2 | READ120235 | Đọc 2 |
| 20 | Khóa 2011 trở về trước | 1104052 | Viết 2 | WRIT120235 | Viết 2 |
| 21 | Khóa 2011 trở về trước | 1104066 | Ngữ pháp 2 | GRAM130135 | Ngữ pháp 1 |
| 22 | Khóa 2011 trở về trước | 1104017 | Nghe 3 | LISP230335 | Nghe nói 2 |
| Khóa 2011 trở về trước | 1104023 | Nói 3 | LISP230335 | Nghe nói 2 |
| 23 | Khóa 2011 trở về trước | 1104043 | Đọc 3 | READ120235 | Đọc 2 |
| 24 | Khóa 2011 trở về trước | 1104053 | Viết 3 | WRIT120235 | Viết 2 |
| 25 | Khóa 2011 trở về trước | 1104067 | Ngữ pháp 3 | GRAM130235 | Ngữ pháp 2 |
| 26 | Khóa 2011 trở về trước | 1104018 | Nghe 4 | LISP230435 | Nghe nói 3 |
| Khóa 2011 trở về trước | 1104027 | Nói 4 | LISP230435 | Nghe nói 3 |
| 27 | Khóa 2011 trở về trước | 1104044 | Đọc 4 | READ120335 | Đọc 3 |
| 28 | Khóa 2011 trở về trước | 1104054 | Viết 4 | WRIT120335 | Viết 3 |
| 29 | Khóa 2011 trở về trước | 1104068 | Ngữ pháp 4 | GRAM130235 | Ngữ pháp 2 |
| 30 | Khóa 2011 trở về trước | 1104019 | Nghe 5 | LISP230435 | Nghe nói 4 |
| Khóa 2011 trở về trước | 1104025 | Nói 5 | LISP230435 | Nghe nói 4 |
| 31 | Khóa 2011 trở về trước | 1104045 | Đọc 5 | READ120435 | Đọc 4 |
| 32 | Khóa 2011 trở về trước | 1104057 | Viết 5 | WRIT220435 | Viết 4 |
| 33 | Khóa 2011 trở về trước | 1104020 | Nghe 6 | LISP230435 | Nghe nói 4 |
| Khóa 2011 trở về trước | 1104026 | Nói 6 | LISP230435 | Nghe nói 4 |
| 34 | Khóa 2011 trở về trước | 1104048 | Đọc 6 | READ120435 | Đọc 4 |
| 35 | Khóa 2011 trở về trước | 1104058 | Viết 6 | WRIT420535 | Viết 5 |
| 36 | Khóa 2011 trở về trước | 1204081 | Methodology 1 | METH320138 | PPGD tiếng Anh 1 |
| 37 | Khóa 2011 trở về trước | 1204082 | Methodology 2 | METH320238 | PPGD tiếng Anh 2 |
| 38 | Khóa 2011 trở về trước | 1204083 | Methodology 3 | METH430338 | PPGD tiếng Anh kỹ thuật |
| 39 | Khóa 2011 trở về trước | 1204084 | Methodology 4 | TEST420138 | Kiểm tra – Đánh giá |
| 40 | Khóa 2011 trở về trước | 1204150 | Công nghệ dạy học (Media in ELT) | MELT320138 | Công nghệ giảng dạy tiếng Anh kỹ thuật |
| 41 | Khóa 2011 trở về trước | 1004101 | Nhật ngữ 1 | JAPN130138 | Nhật ngữ 1 |
| 41 | Khóa 2011 trở về trước | 1004102 | Nhật ngữ 2 | JAPN130238 | Nhật ngữ 2 |
| 43 | Khóa 2011 trở về trước | 1004103 | Nhật ngữ 3 | JAPN130338 | Nhật ngữ 3 |
| 44 | Khóa 2011 trở về trước | 1004104 | Nhật ngữ 4 | JAPN130338 | Nhật ngữ 3 |
| 45 | Khóa 2011 trở về trước | 1004121 | Cơ sở văn hóa VN | CSVH230338 | Cơ sở văn hóa VN |
| 46 | Khóa 2011 trở về trước | 1004111 | Dẫn luận ngôn ngữ | DLNN230238 | Dẫn luận ngôn ngữ |
| 47 | Khóa 2011 trở về trước | 1005291 | Tiếng Việt thực hành | TVTH230138 | Tiếng Việt thực hành |
| 48 | Khóa 2011 trở về trước | 1204010 | Anh văn chuyên ngành CNTT | ENIT220137 | Anh văn chuyên ngành CNTT |
| 49 | Khóa 2011 trở về trước | 1204030 | Anh văn chuyên ngành CNMT | ENET320337 | Anh văn chuyên ngành CNMT |
| 50 | Khóa 2011 trở về trước | 1104040 | Anh văn chuyên ngành cơ khí | ENME420537 | Anh văn chuyên ngành cơ khí |
| 51 | Khóa 2011 trở về trước | 1204020 | Anh văn chuyên ngành Điện-Điện tử | ENEE320437 | Anh văn chuyên ngành Điện-Điện tử |
| 52 | Khóa 2011 trở về trước | 1204130 | Anh văn chuyên ngành thương mại | ENBU220237 | Anh văn chuyên ngành thương mại |
| 53 | Khóa 2011 trở về trước | 1004010 | Anh văn 1 | ENGL130137 | Anh văn 1 |
| 54 | Khóa 2011 trở về trước | 1004020 | Anh văn 2 | ENGL230237 | Anh văn 2 |
| 55 | Khóa 2011 trở về trước | 1004030 | Anh văn 3 | ENGL330337 | Anh văn 3 |
| 56 | Khóa 2011 trở về trước | 1004051 | Anh văn 1 (CĐ) | ENGL130437 | Anh văn 1 (CĐ) |
| 57 | Khóa 2011 trở về trước | 1004052 | Anh văn 2 (CĐ) | ENGL230537 | Anh văn 2 (CĐ) |
| 58 | Khóa 2011 trở về trước | 1004041 | Anh văn 1 (Khối K) | ENGL130137 | Anh văn 1 |
| 59 | Khóa 2011 trở về trước | 1004042 | Anh văn 2 (Khối K) | ENGL230237 | Anh văn 2 |
| 60 | Khóa 2014 trở về trước | WRIT420535 | Viết 5 | WRIT430535 | Viết 5 |
| 61 | Khóa 2014 trở về trước | MELT320138 | Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy Tiếng Anh | MELT330138 | Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy Tiếng Anh |
| 62 | Khóa 2017 trở về trước | GRAM130135 | Ngữ pháp 1 | WRIT230135 | Basic Writing |
| 63 | Khóa 2017 trở về trước | GRAM130235 | Ngữ pháp 2 |
| 64 | Khóa 2017 trở về trước | SPTR120135 | Luyện âm 1 | LISP240135 | Pre-intermediate Listening and Speaking |
| 64 | Khóa 2017 trở về trước | SPTR120235 | Luyện âm 2 | LISP240235 | Intermediate Listening and Speaking |
| 65 | Khóa 2017 trở về trước | LISP130135 | Nghe-nói 1 | LISP240135 | Pre-intermediate Listening and Speaking |
| 66 | Khóa 2017 trở về trước | LISP130235 | Nghe-nói 2 | LISP240235 | Intermediate Listening and Speaking |
| 67 | Khóa 2017 trở về trước | LISP230335 | Nghe-nói 3 | LISP340335 | Upper-intermediate Listening and Speaking |
| 68 | Khóa 2017 trở về trước | LISP230435 | Nghe-nói 4 | LISP430435 | Advanced Listening and Speaking |
| 69 | Khóa 2017 trở về trước | LISP330535 | Nghe-nói 5 | LISP430435 | Advanced Listening and Speaking |
| 70 | Khóa 2017 trở về trước | ADVE320135 | Tiếng Anh Nâng Cao 1 | WRIT330335  hoặc  WRIT330235 | Critical Writing  (*Nếu bị trùng MH tương đương, sẽ học* **Academic Writing**) |
| 71 | Khóa 2017 trở về trước | ADVE440235 | Tiếng Anh Nâng Cao 2 | LISP430435 | Advanced Listening and Speaking |
| 72 | Khóa 2017 trở về trước | PUBS330136 | Nghệ thuật diễn thuyết | LISP340335 | Upper-intermediate Listening and Speaking  (*Nếu bị trùng MH tương đương, sẽ học* **Advanced Listening and Speaking**) |
| 73 | Khóa 2017 trở về trước | WRIT120135 | Viết 1 | WRIT230135 | Basic Writing |
| 74 | Khóa 2017 trở về trước | WRIT120235 | Viết 2 |
| 75 | Khóa 2017 trở về trước | WRIT220335 | Viết 3 | WRIT330235 | Academic Writing |
| 76 | Khóa 2017 trở về trước | WRIT220435 | Viết 4 | WRIT330335 | Critical Writing |
| 77 | Khóa 2017 trở về trước | WRIT430535 | Viết 5 | REME430838 | Research Methodology |
| 78 | Khóa 2017 trở về trước | READ120135 | Đoc 1 | READ230135 | Intermediate Reading |
| 79 | Khóa 2017 trở về trước | READ120235 | Đọc 2 | READ230135 | Intermediate Reading |
| 80 | Khóa 2017 trở về trước | READ220335 | Đọc 3 | READ330235 | Upper-intermediate Reading |
| 81 | Khóa 2017 trở về trước | READ220435 | Đọc 4 | READ330235 | Upper-intermediate Reading |
| 82 | Khóa 2017 trở về trước | JAPN130138 | Nhật ngữ 1 | JAPA 130138 | Nhật ngữ 1 |
| 83 | Khóa 2017 trở về trước | JAPN130238 | Nhật ngữ 2 | JAPA 230238 | Nhật ngữ 2 |
| 84 | Khóa 2017 trở về trước | JAPN130338 | Nhật ngữ 3 | JAPA 330338 | Nhật ngữ 3 |
| 85 | Khóa 2017 trở về trước | CSVH230338 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | VICB 230138  VIPR 230238  HIST 230338 | Cơ sở văn hóa Việt Nam  Tiếng Việt Thực hành  Lịch sử Văn minh Thế giới  (Chọn 1 trong 3) |
| 86 | Khóa 2017 trở về trước | TVTH230138 | Tiếng Việt thực hành |
| 87 | Khóa 2017 trở về trước | DLNN230238 | Dẫn luận ngôn ngữ học |
| 88 | Khóa 2017 trở về trước | ILTE130135 | Nhập môn ngành SP Anh văn Kỹ thuật | ITTE 130138 | Nhập môn ngành Sư phạm tiếng Anh |
| 89 | Khóa 2017 trở về trước | METH320138 | Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1 | ITTM 130238 | Introduction to Teaching Methodology |
| 90 | Khóa 2017 trở về trước | METH320238 | Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2 | LASK 230338 | Language Skills Teaching |
| 91 | Khóa 2017 trở về trước | METH430338 | Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Kỹ Thuật | TEPR 330438 | Teaching Practice |
| 92 | Khóa 2017 trở về trước | MELT320138 | Công nghệ giảng dạy tiếng Anh kỹ thuật | TELL 330638 | Technology Enhanced Language Learning |
| 93 | Khóa 2017 trở về trước | MATD30438 | Khai thác và phát triển tài liệu giảng dạy | MATD 430738 | Material Development |
| 94 | Khóa 2017 trở về trước | PRAC460138 | Thực tập tốt nghiệp | PREX 430938  TPRA 461038 | Professional Experience  Teaching Practicum |
| 95 | Khóa 2017 trở về trước | GRAD40013 | Khóa luận tốt nghiệp | THES 491438 | Khóa luận |
| 96 | Khóa 2017 trở về trước | TEST420138 | Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập | TEST 431138 | Testing and Assessment |
| 97 | Khóa 2017 trở về trước | INTR130136 | Nhập môn ngành Biên-Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật | IEAL230137 | Nhập môn ngành Ngôn ngữ Anh |
| 98 | Khóa 2017 trở về trước | PHON120136 | Ngữ âm & Âm vị học tiếng Anh | PHON130136 | Phonetics and Phonology |
| 99 | Khóa 2017 trở về trước | MOLX230236 | Hình thái học & Từ vựng học tiếng Anh | MOSY230236 | Morphology and Syntax |
| 100 | Khóa 2017 trở về trước | TRTH220136 | Lý thuyết dịch | TRTH230236 | Translation Theories |
| 101 | Khóa 2017 trở về trước | COLI320236 | Ngôn ngữ học đối chiếu | COLI230236 | Contrastive Linguistics |
| 102 | Khóa 2017 trở về trước | SYNT220136 | Cú pháp học tiếng Anh | SEMA230236 | Semantics |
| 103 | Khóa 2017 trở về trước | TRAN220136 | Biên dịch 1 | ITTR330336 | IT Translation |
| 104 | Khóa 2017 trở về trước | TRAN330236 | Biên dịch 2 | TETR330336 | Technical Translation |
| 105 | Khóa 2017 trở về trước | TRAN330336 | Biên dịch 3 |
| 106 | Khóa 2017 trở về trước | TRAN440436 | Biên dịch 4 | ADDT330336 | Administrative Document Translation |
| 107 | Khóa 2017 trở về trước | INTE330136 | Phiên dịch 1 | COIN330336 | Consecutive Interpretation |
| 108 | Khóa 2017 trở về trước | INTE330236 | Phiên dịch 2 | SIIN330336 | Simultaneous Interpretation |
| 109 | Khóa 2017 trở về trước | INTE430336 | Phiên dịch 3 | TEIN430436 | Technical Interpretation |
| 110 | Khóa 2017 trở về trước | CIVL330136 | Văn minh Anh Mỹ | BRST330336 | British Studies (tự chọn) |
| 111 | Khóa 2017 trở về trước | CIVL330136 | Văn minh Anh Mỹ | AMST330336 | American Studies (tự chọn) |
| 112 | Khóa 2017 trở về trước | LITT430136 | Văn học Anh Mỹ | ASST330336 | ASEAN Studies |
| 113 | Khóa 2017 trở về trước | INTE430136 | Thực tập tốt nghiệp | INTE460436 | Internship |
| 114 | Khóa 2017 trở về trước | GRAD470136 | Khóa luận tốt nghiệp | THES490436 | Khóa luận |
| 115 | Khóa 2017 trở về trước | PRAG430136 | Ngữ dụng học tiếng Anh | PRAG430436 | Pragmatics |
| 116 | Khóa 2018 trở về trước | MOSY230236 | Morphology & Syntax | MOSY230136 | Morphology & Syntax |
| 117 | Khóa 2018 trở về trước | SEMA230336 | Semantics | SEMA230136 | Semantics |
| 118 | Khóa 2018 trở về trước | ENEE330337 | English for Electronic & Electrical Engineering | ENEE330137 | English for Electronic & Electrical Engineering |
| 119 | Khóa 2018 trở về trước | ENME330437 | English for Mechanical Engineering | ENME330237 | English for Mechanical Engineering |
| 120 | Khóa 2018 trở về trước | ENIT330237 | English for IT | ENIT330137 | English for IT |
| 121 | Khóa 2018 trở về trước | EICB330437 | English for Business Communication | ENBC330137 | English for Business Communication |

*Ngày 20 tháng 6 năm 2022*

**PHÓ TRƯỞNG KHOA**

**Lê Phương Anh**