|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP HỌC TIẾNG HÀN NĂM HỌC 2021 - 2022 | |
| 20 |  |

1.**Mục đích**

- Tiếng Hànđược công nhận là **ngoại ngữ 2 (3/20) và ngoại ngữ 1 (2/21) trong chương trình giáo dục nên cần chuẩn bị nền tảng giáo dục tiếng Hàn mang tính hệ thống đối với chương trình giáo dục chính quy**

- Đối tượng học sinh đang độ tuổi đi học quan tâm đến tiếng Hàn ngày càng được mở rộng, **cần** **tăng cường hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn phù hợp mà trọng tâm là các đối tượng có nhu cầu** đang cân nhắc các điều kiện giáo dục tại địa phương.

2. **Đối tượng:** học sinh đã học tiếng Hàn năm học 2020- 2021 (2 lớp), học sinh mới bắt đầu học tiếng Hàn (2 lớp).

3.**Thời gian:** từtháng 9.2021 đến tháng 5.2022 ( Trừ thời gian nghỉ hè và các ngày nghỉ lễ ). Học vào buổi chiều thứ 7 hàng tuần (2 ca, mỗi ca 1 lớp học sinh cũ và 1 lớp học sinh mới học tiếng Hàn)

4. **Giáo viên và giáo trình:** Giáo viên do Trung tâm ngôn ngữ Tiếng Hàn HCM hỗ trợ. Sử dụng sách giáo khoa Tiếng Hàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sách bài tập Tiếng Hàn của Trung tâm ngôn ngữ Tiếng Hàn HCM.

Học sinh đăng ký học theo link <https://forms.gle/RSFvbnkBL6AUVaas8>

Thời gian đăng ký trước 30.8.2021. Nhà trường căn cứ danh sách sẽ xếp lớp và thông báo thời gian học cho học sinh

BAN GIÁM HIỆU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Họ và tên học sinh | Lớp | Đăng ký lớp học |
| 1 | Tô Nguyễn Trúc Linh | 11B2 | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 2 | Nguyễn Hà Vân Anh | 11B2 | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 3 | Tạ Nguyễn Quỳnh Châu | 10CHOA | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 4 | Trương Thị Kim Ngân | 11A4 | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 5 | Nguyễn Thị Kim Nguyên | 11D3 | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 6 | Trần Huỳnh Tố Nguyên | 11D3 | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 7 | Nguyễn Phạm Anh Thư | 11D3 | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 8 | Nguyễn Huệ Phương | 11A1 | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 9 | Phạm Thị Khánh Linh | 11D1 | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 10 | Phạm Nguyễn Hoà Bình | 11CT | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 11 | Nguyễn Anh Hoàng Phúc | Lớp 12A2 | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 12 | Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên | 12B1 | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 13 | Nguyễn Ngọc Phương Tâm | 10CHOA | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 14 | Trần Phương Hồng Ân | 11B2 | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 15 | Nguyễn Lê Phương Mai | 11A6 | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 16 | Trần Thuỷ Tiên | 11D1 | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 17 | Nguyễn Ngọc Hoàng Lan | 11D1 | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 18 | Mai Hoằn Sơn | 10CLY | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 19 | Đặng Lê Đan Thanh | 12A1 | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 20 | Đoàn Cao Khánh Vy | 12A4 | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 21 | Nguyễn Đỗ Bảo Anh | CHS | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 22 | Nguyễn Thanh Mai | Cựu học sinh | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 23 | Trần Thanh Như Tiên | 11B2 | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 24 | Tô Hà Giang | Cựu học sinh niên khoá 17-20 | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 25 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 11a5 | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 26 | Nguyễn Quỳnh Giang | Cựu học sinh | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 27 | Nguyễn Hoàng Minh Ngọc | Cựu học sinh | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 28 | Nguyễn Thiên Ngân |  | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 29 | Lê Ngọc Thủy Tiên | 11A2 | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 30 | Vũ Thị Ngọc Anh | 12CV | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 31 | Phan Phạm Hồng Sa |  | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 32 | Nguyễn Hoàng Vy | lớp 10 (lớp thường) | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 33 | Cao Trần Nhã Uyên | lớp 10 thường | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 34 | Mai Hoằn Sơn | 10CLY | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 35 | Phạm Tú Quyên | Lớp 10 thường | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 36 | Vũ Minh Anh | lớp 10 (lớp thường) | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 37 | Nguyễn Thụy Gia Hân | 10CANH | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 38 | Dương Thái Thảo Nhi | 10CVAN | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 39 | Bùi Thị Khánh Linh | Lớp 10 (lớp thường) | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 40 | Huỳnh Lê Khánh Trân | lớp 10 (lớp thường) | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 41 | Nguyễn Trần Bảo Hân | lớp 10 ( lớp thường) | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 42 | Trần Thị Thanh Thảo | lớp 10 | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 43 | Nguyễn Ngọc Lan | lớp 10 (lớp thường) | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 44 | Nguyễn Hải Thanh Giang | 10 thường | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 45 | Nguyễn Quỳnh Phương Anh | 10CTOAN | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 46 | Đoàn Nguyễn Tường Vy | 10CTOAN | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 47 | Võ Thùy Dương | Lớp 10 ( lớp thường) | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 48 | Nguyễn Minh Đức | Lớp 10 (lớp thường) | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 49 | Phạm Huỳnh Thiên Thiên | lớp 10 (lớp thường) | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 50 | Trần Minh Tấn Thành | 10CLY | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 51 | Trương Phạm Ngọc Hân | 11B1 | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 52 | Trần Hồ Trâm Anh | 12D3 | Lớp đã học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 53 | Nguyễn Ngọc Vân Anh | 10CLY | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 54 | Võ Thanh Ngọc | Lớp 10( lớp thường) | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 55 | Nguyễn Quốc Anh | lớp 10 (lớp thường) | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |
| 56 | Mai Đăng Khải | Lớp 10 (lớp thường) | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 57 | Mai Đăng Khải | Lớp 10 (lớp thường) | Lớp mới bắt đầu học tiếng Hàn - ca 1 (13g - 14g30) |
| 58 | Trần Nguyễn Mỹ Hòa | Lớp 10 (lớp thường) | Lớp mới đầu đầu học tiếng Hàn - ca 2 (15g - 16g30) |