|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC**

**ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC**

**THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NGÀY** | **TIẾT** | **MÔN HỌC** | **GIẢNG VIÊN** | **TỪ PHÒNG** | **SANG PHÒNG** |
| Thứ 7 ngày 29/10/2022 | 1-2 | (417.22.Nh07) Tiếng Nhật 1A CLC | Phạm Thị Thu Trang | D301 | A402 |
| 4-5 | 417.22.Nh01) Đọc 1 -01 | Bùi Tố Quỳnh Trang | D301 | C401 |
| 6-8 | (416.19.Nh05) Lịch sử, văn hóa và chính trị Hoa Kỳ-QTHCLC-05 | Lê Thị Phương Loan | D301 | C301 |
| 1-2 | (419.20.Nh04) Nói 4-04 | Dương Như Ngọc Hiếu | D302 | C502 |
| 3-5 | (417.22.Nh07) Tiếng Nhật 1B CLC | Phạm Thị Linh Chi | D302 | B203 |
| 7-10 | () Cơ sở văn hóa Việt Nam-02 (BHTC) | Nguyễn Thu Trang | D302 | C404 |
| Chủ nhật ngày 30/10/2022 | 2-5 | () Cơ sở văn hóa Việt Nam-02 (BHTC) | Nguyễn Thu Trang | D302 | D202 |
| Thứ 2 ngày 31/10/2022 | 3-5 | (412.20.Nh02) Tiếng Anh du lịch 2 - DL 02 | Đỗ Thị Duy An | D301 | B101 |
| 6-7 | (417.21.Nh03) Viết 3 -03 | Dương Quỳnh Nga | D301 | D401 |
| 9-10 | (414.19.Nh02) Tâm lý khách du lịch-DL-02 ( Ghép 412254322101902) | Nguyễn Thị Trinh Lương | D301 | D401 |
| 11-13 | (417.21.Nh04) Ngoại ngữ II.2 (Nhật)- CLC 04 | Hồ Thị Hà Giang | D301 | D202 |
| 6-7 | (417.19.Nh06) Tiếng Hàn thương mại-06 CLC | Khương Diệu My | D302 | C301 |
| 11-13 | (413.21.Nh01) Ngoại ngữ II.2 (Pháp)-01 | Trần Gia Nguyên Thy | D302 | D402 |
| Thứ 3 ngày 1/11/2022 | 1-3 | (417.20.Nh06) Dịch viết 1 -06 | Dư Thoại Tú | D301 | C502 |
| 4-5 | (413.19.Nh03) Thuyết trình-TTSK-03 | Đỗ Kim Thành | D301 | D401 |
| 6-7 | (416.19.Nh05) Viết luận tiếng Anh-QTHCLC-05 | Gregory Clements | D301 | D402 |
| 8-10 | (411.20.Nh05) Phiên dịch 1-05 | Hồ Thị Thục Nhi | D301 | C404 |
| 11-13 | (417.21.Nh06) Ngoại ngữ II.2 (Hàn Quốc)-CLC 06 | Lê thị Yến Thu | D301 | D202 |
| 1-4 | (415.20.Nh05) Tiếng Trung tổng hợp 5-CLC-05 | Trần Kim Dung | D302 | D201 |
| 6-8 | (415.19.Nh04) Tiếng Trung C1-CLC-04 | Hoàng Thị Thảo Miên | D302 | C503 |
| 9-10 | (417.19.Nh07) Ngữ âm học-07 CLC | Dương Quỳnh Nga | D302 | C201 |
| 11-13 | (413.21.Nh02) Ngoại ngữ II.2 (Pháp)-02 | Lê Thị Trâm Anh | D302 | D402 |
| Thứ 4 ngày 2/11/2022 | 1-3 | (411.20.Nh06) Kỹ năng tiếng C1.1-06 | Nguyễn Thị Nhị Châu | D301 | D201 |
| 6-7 | (415.21.Nh05) Đọc hiểu 1-05 CLC | Nguyễn Trúc Thuyên | D301 | D202 |
| 8-10 | (415.19.Nh03) Hán văn Việt Nam-03 | Nguyễn Thị Vân Anh | D301 | D202 |
| 11-13 | (417.21.Nh07) Ngoại ngữ II.2 (Hàn Quốc)-CLC 07 | Đỗ Thị Quỳnh Hoa | D301 | D401 |
| 4-5 | (415.19.Nh02) Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch-02 | Trương Hán Lộc | D302 | D202 |
| 6-9 | 417.21.Nh06) Tiếng Hàn nghe – nói 3-06 CLC | Phan Thị Thủy Tiên | D302 | C503 |
| 11-13 | (417.21.Nh03) Ngoại ngữ II.2 (Nhật)-03 | Nguyễn Thị Sao Mai | D302 | D402 |
| Thứ 5 ngày 3/11/2022 | 2-3 | (415.20.Nh05) Tiếng Trung B2-CLC-05 | Nguyễn Ngọc Nam | D301 | D202 |
| 4-5 | (415.20.Nh05) Nghe 4-CLC-05 | Nguyễn Ngọc Nam | D301 | D202 |
| 6-8 | (417.19.Nh06) Thực hành dịch nói 3-06 CLC | Nguyễn Ngọc Tuyền | D301 | C404 |
| 11-13 | (417.21.Nh01) Ngoại ngữ II.2 (Nhật)-01 | Phạm Thị Linh Chi | D301 | D202 |
| 4-5 | (417.20.Nh\  04) Viết 5-04 | Phạm Thị Linh Chi | D302 | C503 |
| 6-7 | (413.20.Nh01) Ngôn ngữ học tiếng Pháp 1-01 | Nguyễn Hữu Bình | D302 | D401 |
| 8-9 | (308.20.Nh01) Giáo dục học đại cương-01 | Lê Thị Hiền | D302 | A301 |
| 11-13 | (412.21.Nh11) Ngoại ngữ II.2 (Anh)-11 CLC | Dương Quang Trung | D302 | C503 |
| Thứ 6 ngày 4/11/2021 | 1-2 | (416.20.Nh01) Lịch sử và văn hóa Trung Quốc-DPH-01 | Nguyễn Hùng Vương | D301 | D202 |
| 3-4 | (416.20.Nh06) Thể chế chính trị thế giới-QTHCLC-06 | Nguyễn Hùng Vương | D301 | D202 |