UBND TỈNH ĐỒNG NAI **ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**

***(Mẫu 1*)**

***Mẫu đề thi tự luận***

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI** Trình độ đào tạo: ...(1)... - Hệ: ....(2)....

Ngành: ...(3)... - Khóa: ....(4).... - Học kỳ: ....(5)....

**Học phần: ...............(6)....................**

*Thời gian làm bài: .(7). phút, không kể thời gian phát đề*

**Câu 1** **( *... điểm*)**

1. <Nội dung ý 1 của câu 1>

2. <Nội dung ý 2 của câu 1>

.........

**Câu 2** **( *... điểm*)**

1. <Nội dung ý 1 của câu 2>

2. <Nội dung ý 2 của câu 2>

.........

.......................

**Câu n** **( *... điểm*)**

1. <Nội dung ý 1 của câu n>

2. <Nội dung ý 2 của câu n>

.........

**Thí sinh ............. (8) ............... sử dụng tài liệu.**

**Hướng dẫn :**

1. Ghi trình độ đào tạo: Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp/ ...
2. Ghi hệ đào tạo: Chính qui/ VLVH/ Liên thông/ Văn bằng 2 /...
3. Ghi ngành đào tạo: SP. Toán/ SP. Vật lý/ Kế toán/ ...
4. Ghi khóa đào tạo: 37/ 38/ ... (với hệ cao đẳng), 1/ 2/ 3/ ... (với hệ đại học).
5. Ghi học kỳ thi: I/ II/ III/IV/ ....
6. Ghi tên học phần thi : **Toán cao cấp 1**/ ....
7. Ghi thời gian làm bài thi: 60/ 90/ ...
8. Ghi được hay không được sử dụng tài liệu: **được/ không** **được**

UBND TỈNH ĐỒNG NAI **ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**

***(Mẫu 1b*)**

***Mẫu đề thi tự luận(cỡ chữ, định dạng)***

Cỡ chữ 13

Cỡ chữ 14, đậm

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI** Trình độ đào tạo: ...(1)...- Hệ: ....(2)....

Cỡ chữ 13

Ngành: ...(3)... - Khóa: ....(4).... - Học kỳ: ....(5)....

Đậm

**Học phần: ...............(6)....................**

Đậm

Đậm

*Thời gian làm bài: .(7). phút, không kể thời gian phát đề*

Nghiêng

**Câu 1** **( *... điểm*)**

Cỡ chữ 13, 14

Nghiêng

1. <Nội dung ý 1 của câu 1>

Đậm

2. <Nội dung ý 2 của câu 1>

.........

**Câu 2** **( *... điểm*)**

1. <Nội dung ý 1 của câu 2>

2. <Nội dung ý 2 của câu 2>

.........

.......................

**Câu n** **( *... điểm*)**

1. <Nội dung ý 1 của câu n>

2. <Nội dung ý 2 của câu n>

.........

**Thí sinh ............. (8) ............... sử dụng tài liệu.**

UBND TỈNH ĐỒNG NAI **ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**

***(Mẫu 2*)**

***Mẫu đề thi trắc nghiệm (làm bài trên phiếu trả lời riêng)***

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI** Trình độ đào tạo: ...(1)... - Hệ: ....(2)....

Ngành: ...(3)... - Khóa: ...(4)... - Học kỳ: ...(5)...

**Học phần: ...............(6)....................**

*Thời gian làm bài: .(7). phút, không kể thời gian phát đề*

**Hình thức thi : Trắc nghiệm**

**MÃ ĐỀ THI : …<9>…**

**Câu 1.** <Nội dung câu hỏi 1>

A. <phương án A của câu 1> B. <phương án B của câu 1>

C. <phương án C của câu 1> D. <phương án D của câu 1>

**Câu 2.** <Nội dung câu hỏi 2>

A. <phương án A của câu 2> B. <phương án B của câu 2>

C. <phương án C của câu 2> D. <phương án D của câu 2>

.....................

.....................

**Câu n.** <Nội dung câu hỏi n>

A. <phương án A của câu n> B. <phương án B của câu n>

C. <phương án C của câu n> D. <phương án D của câu n>

**Thí sinh ............. (8) ............... sử dụng tài liệu.**

**Hướng dẫn :**

* *Nếu phương án trả lời của câu hỏi dài có thể bố trí mỗi phương án ở một hoặc nhiều dòng.*
* *Cuối mỗi trang phải đánh số trang.*

1. Ghi trình độ đào tạo: Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp/ ...
2. Ghi hệ đào tạo: Chính qui/ VLVH/ Liên thông/ Văn bằng 2 /...
3. Ghi ngành đào tạo: SP. Toán/ SP. Vật lý/ Kế toán/ ...
4. Ghi khóa đào tạo: 37/ 38/ ... (với hệ cao đẳng), 1/ 2/ 3/ ... (với hệ đại học).
5. Ghi học kỳ thi: I/ II/ III/IV/ ....
6. Ghi tên học phần thi : **Tin học đại cương**/ ....
7. Ghi thời gian làm bài thi: 60/ 90/ ...
8. Ghi được hay không được sử dụng tài liệu: **được/ không** **được**
9. Ghi mã đề thi : Do GV ra đề chọn (hoặc chương trình trộn đề quy định).

UBND TỈNH ĐỒNG NAI **ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**

***Mẫu đề thi thực hành***

***(Mẫu 3*)**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI** Trình độ đào tạo: ....(1).... - Hệ: ....(2)....

Ngành: ....(3)....Khóa: ....(4).... - Học kỳ: ....(5)....

**Học phần: ...............(6)..................**

*Thời gian làm bài: .(7). phút, không kể thời gian phát đề*

**Hình thức thi : Thực hành**

**Câu 1** **( *... điểm*)**

< Nội dung câu 1 >

**Câu 2** **( *... điểm*)**

< Nội dung câu 2 >

...................

**Câu n** **( *... điểm*)**

< Nội dung câu n >

**Thí sinh ............. (8) ............... sử dụng tài liệu.**

**Hướng dẫn :**

1. Ghi trình độ đào tạo: Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp/ ...
2. Ghi hệ đào tạo: Chính qui/ VLVH/ Liên thông/ Văn bằng 2 /...
3. Ghi ngành đào tạo: SP. Toán/ SP. Vật lý/ Kế toán/ ...
4. Ghi khóa đào tạo: 37/ 38/ ... (với hệ cao đẳng), 1/ 2/ 3/ ... (với hệ đại học).
5. Ghi học kỳ thi: I/ II/ III/IV/ ....
6. Ghi tên học phần thi : **Tin học đại cương**/ ....
7. Ghi thời gian làm bài thi: 60/ 90/ ...
8. Ghi được hay không được sử dụng tài liệu: **được/ không** **được**

UBND TỈNH ĐỒNG NAI **ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**

***Mẫu đề thi vấn đáp***

***(Mẫu 4*)**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI** Trình độ đào tạo: ....(1).... - Hệ: ....(2)....

Ngành: ....(3)....- Khóa: ....(4).... - Học kỳ: ....(5)....

**Học phần: ...............(6)..................**

*Thời gian làm bài: .(7). phút, không kể thời gian phát đề*

**Hình thức thi : vấn đáp**

**Đề 1.**

< Nội dung đề 1 >

**(Thí sinh ........... (8) .......... sử dụng tài liệu)**

**Đề 2**.

< Nội dung đề 2 >

**(Thí sinh ........... (8) .......... sử dụng tài liệu)**

...................

**Hướng dẫn :**

*Các đường gạch ngang dùng cắt từng đề riêng khi tổ chức thi.*

1. Ghi trình độ đào tạo: Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp/ ...
2. Ghi hệ đào tạo: Chính qui/ VLVH/ Liên thông/ Văn bằng 2 /...
3. Ghi ngành đào tạo: SP. Toán/ SP. Vật lý/ Kế toán/ ...
4. Ghi khóa đào tạo: 37/ 38/ ... (với hệ cao đẳng), 1/ 2/ 3/ ... (với hệ đại học).
5. Ghi học kỳ thi: I/ II/ III/IV/ ....
6. Ghi tên học phần thi : **Tin học đại cương**/ ....
7. Ghi thời gian làm bài thi: 60/ 90/ ...
8. Ghi được hay không được sử dụng tài liệu: **được/ không** **được**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HỌ VÀ TÊN THÍ SINH:  ***Mẫu đề thi làm bài trực tiếp lên đề***  NGÀY SINH:  NƠI SINH:  HỌC SINH TRƯỜNG: | | KỲ THI:  Ngày thi:  Hội đồng thi:  Quận, huyện: | | **SỐ CỦA MỖI BÀI**  **(*Mẫu 5*)**  Do giám thị ghi |
|  | **SỐ BÁO DANH**  Do thí sinh ghi | CHỮ KÝ GIÁM THỊ 1 | CHỮ KÝ GIÁM THỊ 2 | **SỐ MẬT MÃ**  Do chủ khảo ghi |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LỜI DẶN THÍ SINH**  Thí sinh phải ghi rõ thông tin vào phần trên và số đề thi vào ô bên dưới. | CHỮ KÝ GIÁM KHẢO 1 | CHỮ KÝ GIÁM KHẢO 2 | **SỐ MẬT MÃ**  Do chủ khảo ghi |
| **LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO** | **ĐIỂM BÀI THI**  (Viết bằng chữ) | | **SỐ CỦA MỖI BÀI**  Do giám thị ghi |

**ĐIỂM TỪNG PHẦN**

**(Giám khảo ghi)**

1………………………

2………………………

3………………………

4………………………

5………………………

6………………………

7………………………

8………………………

Cộng:…………………

**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**

Trình độ đào tạo: ...(1)... - Hệ: ....(2)....

Ngành: ...(3)....- Khóa: ...(4)... - Học kỳ: ...(5)...

**Học phần: ...............(6)...............**

*Thời gian làm bài: ...(7)... phút, không kể thời gian phát đề*

**Lưu ý: Thí sinh làm bài trực tiếp trên đề**

**MÃ ĐỀ THI : …<9>…**

< Nội dung đề thi>

……………………………….

……………………………….

|  |
| --- |
| **THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT**  **VÀO KHUNG NÀY**  **VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT** |

<Tiếp theo nội dung đề thi>

…………………………………….

…………………………………….

**Thí sinh ...... (8)...... sử dụng tài liệu.**

**Hướng dẫn:**

Nếu đề thi có nhiều trang Gv phải đánh số trang và các trang sau đều phải chừa khung để rọc phách như trang này.

1. Ghi trình độ đào tạo: Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp/ ...
2. Ghi hệ đào tạo: Chính qui/ VLVH/ Liên thông/ Văn bằng 2 /...
3. Ghi ngành đào tạo: SP Toán/ SP Vật lý/ Kế toán/ ...
4. Ghi khóa đào tạo: 37/ 38/ ... (với hệ cao đẳng), 1/ 2/ 3/ ... (với hệ đại học).
5. Ghi học kỳ thi: I/ II/ III/IV/ ....
6. Ghi tên học phần thi : **Tin học đại cương**/ ....
7. Ghi thời gian làm bài thi: 60/ 90/ ...
8. Ghi được hay không được sử dụng tài liệu: **được/ không** **được**
9. Ghi mã đề thi : Do GV ra đề chọn (hoặc chương trình trộn đề quy định).

**ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM**

***Mẫu đáp án đề thi tự luận***

***(Mẫu 6)***

Học phần: <**Tên học phần**>

Ngành: **<Tên ngành>** - Khóa: **<Khóa>** - Học kỳ: **<Học kỳ>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **Ý** | **Nội dung** | **Thang điểm** |
| **1** |  |  | **Điểm câu 1** |
| 1 |  | *Điểm ý 1* |
| Đáp án ý 1 của câu 1  <Gồm các ý nhỏ> | Điểm phân theo các ý nhỏ |
| 2 |  | *Điểm ý 2* |
| Đáp án ý 2 của câu 1  <Gồm các ý nhỏ> | Điểm phân theo các ý nhỏ |
|  | …… |  |
| n |  | *Điểm ý n* |
| Đáp án ý n của câu 1  <Gồm các ý nhỏ> | Điểm phân theo các ý nhỏ |
| **2** |  |  | **Điểm câu 2** |
| 1 |  | *Điểm ý 1* |
| Đáp án ý 1 của câu 2  <Gồm các ý nhỏ> | Điểm phân theo các ý nhỏ |
| 2 |  | *Điểm ý 2* |
| Đáp án ý 2 của câu 2  <Gồm các ý nhỏ> | Điểm phân theo các ý nhỏ |
|  | **……** |  |
| n |  | *Điểm ý n* |
| Đáp án ý n của câu 2  <Gồm các ý nhỏ> | Điểm phân theo các ý nhỏ |
| **3** |  | **(Câu 3 tương tự các câu trên)** |  |

**NGƯỜI RA ĐỀ**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM**

***(Mẫu 7)***

***Mẫu đáp án đề thi trắc nghiệm***

Học phần : <**Tên học phần**>

Ngành: **<Tên ngành>** - Khóa: **<Khóa>** - Học kỳ: **<Học kỳ>**

Mã đề thi**:** ………

1. **Biểu điểm :** Mỗi câu đúng được ….. điểm
2. **Đáp án**

|  |  |
| --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** |
| 1 | **B** |
| 2 | **C** |
| 3 | **C** |
| 4 | **A** |
| 5 | **D** |
| 6 | **B** |
| 7 | **C** |
| 8 | **C** |
| 9 | **A** |
| 10 | **D** |
| 11 | **B** |
| 12 | **A** |
| 13 | **A** |
| 14 | **C** |
| 15 | **C** |
| 16 | **C** |
| 17 | **B** |
| 18 | **D** |
| 19 | **A** |
| 20 | **D** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** |
| 21 | **C** |
| 22 | **A** |
| 23 | **D** |
| 24 | **B** |
| 25 | **C** |
| 26 | **C** |
| 27 | **A** |
| 28 | **D** |
| 29 | **B** |
| 30 | **A** |
| 31 | **A** |
| 32 | **C** |
| 33 | **C** |
| 34 | **C** |
| 35 | **B** |
| 36 | **D** |
| 37 | **A** |
| 38 | **D** |
| 39 | **A** |
| 40 | **C** |

**NGƯỜI RA ĐỀ**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM**

***Mẫu hướng dẫn chấm đề thi thực hành***

***(Mẫu 8)***

Học phần: <**Tên học phần**>

Ngành: **<Tên ngành>** - Khóa: **<Khóa>** - Học kỳ: **<Học kỳ>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **Ý** | **Nội dung** | **Thang điểm** |
| **1** |  |  | **Điểm câu 1** |
| 1 |  | *Điểm ý 1* |
| <Hướng dẫn chấm ý 1 của câu 1> | Điểm phân theo nội dung, kỹ năng, thao tác, … |
| 2 |  | *Điểm ý 2* |
| <Hướng dẫn chấm ý 2 của câu 1> | Điểm phân theo nội dung, kỹ năng, thao tác, … |
|  | …… |  |
| n |  | *Điểm ý n* |
| <Hướng dẫn chấm ý n của câu 1> | Điểm phân theo nội dung, kỹ năng, thao tác, … |
| **2** |  | **(*Các câu tiếp làm tương tự*)** |  |

**NGƯỜI RA ĐỀ**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM**

***(Mẫu 9)***

***Mẫu đáp án đề thi vấn đáp***

Học phần: <**Tên học phần**>

Ngành: **<Tên ngành>** - Khóa: **<Khóa>** - Học kỳ: **<Học kỳ>**

1. Hướng dẫn chấm chung cho các câu hỏi (nếu có).
2. Đáp án và biểu điểm các đề:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đề** | **Nội dung** | **Thang điểm** |
| **1** | <Đáp án đề 1> | Điểm đề 1 phân theo các ý |
| **2** | <Đáp án đề 2> | Điểm đề 2 phân theo các ý |
| **…** | …… | …… |
| **n** | <Đáp án đề n> | Điểm đề n phân theo các ý |

**NGƯỜI RA ĐỀ**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)