**MẪU 14 – MÔ TẢ ĐỀ THI**

**Mẫu 14.1. Dành cho đề thi tự luận**

KHOA……

**BỘ MÔN…**

**MÔ TẢ ĐỀ THI**

**I. Thông tin chung**

1. Loại thi: tự luận/ trắc nghiệm/…….

2. Thời gian: ……………………

3. Cấu trúc đề thi:

Giảng viên mô tả cấu trúc đề thi. Ví dụ: đề thi gồm 3 phần: Phần I: gồm 20 hỏi trắc nghiệm; Phần II: gồm 2 câu hỏi ngắn; Phần III: gồm 1 câu tự luận.

4. Sử dụng tài liệu trong khi thi: Có/ Không

**Tổng số câu hỏi thi và điểm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu hỏi** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phần I (4 điểm) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phần II (3 điểm) | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phần III (3 điểm) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Phân tích đề thi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Câu hỏi** | **Điểm** | **Kết quả học tập mong đợi được đánh giá** | **Chuẩn đầu ra của CTĐT được đánh giá** |
| 1 | Câu 1 |  | K1, K4… | CĐR2, CĐR5… |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | Câu n |  |  |  |

**Lưu ý:** Cột câu hỏi chỉ ghi số thứ tự câu hỏi (VD: Câu 1… Câu n). Không cho cả nội dung câu hỏi thi vào cột này.

**Mẫu 14.2. Dành cho đề thi trắc nghiệm 100%**

KHOA……

**BỘ MÔN…**

**MÔ TẢ ĐỀ THI**

**I. Thông tin chung**

1. Loại thi: tự luận/ trắc nghiệm/…….

2. Thời gian: ……………………

3. Cấu trúc đề thi:

Giảng viên mô tả cấu trúc đề thi. Ví dụ: đề thi gồm 3 phần: Phần I: gồm 20 hỏi trắc nghiệm; Phần II: gồm 2 câu hỏi ngắn; Phần III: gồm 1 câu tự luận.

4. Sử dụng tài liệu trong khi thi: Có/ Không

**Tổng số câu hỏi thi và điểm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu hỏi** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phần I (4 điểm) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phần II (3 điểm) | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phần III (3 điểm) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Phân tích đề thi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung/ Chương đánh giá** | **Điểm** | **Kết quả học tập mong đợi được đánh giá** | **Chuẩn đầu ra của CTĐT được đánh giá** |
| 1 | Nội dung 1/ Chương 1 |  | K1, K4… | CĐR2, CĐR5… |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | Nội dung n/ Chương n |  |  |  |

**Lưu ý:** Cột câu hỏi chỉ ghi tên nội dung/ chương đánh giá (VD: Nội dung 1… Nội dung n). Không cho cả nội dung câu hỏi thi vào cột này.

**Mẫu 14.3. Dành cho đề Thi trắc nghiệm + tự luận**

KHOA……

**BỘ MÔN…**

**MÔ TẢ ĐỀ THI**

**I. Thông tin chung**

1. Loại thi: tự luận/ trắc nghiệm/…….

2. Thời gian: ……………………

3. Cấu trúc đề thi:

Giảng viên mô tả cấu trúc đề thi. Ví dụ: đề thi gồm 3 phần: Phần I: gồm 20 hỏi trắc nghiệm; Phần II: gồm 2 câu hỏi ngắn; Phần III: gồm 1 câu tự luận.

4. Sử dụng tài liệu trong khi thi: Có/ Không

**Tổng số câu hỏi thi và điểm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu hỏi** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phần I (4 điểm) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phần II (3 điểm) | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phần III (3 điểm) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Phân tích đề thi**

| **TT** | **Nội dung/ Chương đánh giá** | **Điểm** | **Kết quả học tập mong đợi được đánh giá** | **Chuẩn đầu ra của CTĐT được đánh giá** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Tự luận** |  |  |  |
| 1 | Câu 1 |  | K1, K4… | CĐR2, CĐR5… |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | Câu n |  |  |  |
| **II** | **Trắc nghiệm**  |  |  |  |
| 1 | Nội dung 1/ Chương 1 |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | Nội dung n/ Chương n |  |  |  |

 **Chú ý:** Xem phần lưu ý cho phần thi tự luận và trắc nghiệm ở trên.

**Mẫu 14.4. Dành cho đề Thi vấn đáp và các hình thức khác**

KHOA……

**BỘ MÔN…**

**MÔ TẢ ĐỀ THI**

**I. Thông tin chung**

1. Loại thi: tự luận/ trắc nghiệm/…….

2. Thời gian: ……………………

3. Cấu trúc đề thi:

Giảng viên mô tả cấu trúc đề thi. Ví dụ: đề thi gồm 3 phần: Phần I: gồm 20 hỏi trắc nghiệm; Phần II: gồm 2 câu hỏi ngắn; Phần III: gồm 1 câu tự luận.

4. Sử dụng tài liệu trong khi thi: Có/ Không

**Tổng số câu hỏi thi và điểm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu hỏi** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phần I (4 điểm) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phần II (3 điểm) | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phần III (3 điểm) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Phân tích đề thi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chủ đề/ Câu hỏi** | **Điểm** | **Kết quả học tập mong đợi được đánh giá** | **Chuẩn đầu ra của CTĐT được đánh giá** |
| 1 | Chủ đề/ Câu hỏi 1 |  | K1, K4… | CĐR2, CĐR5… |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | Chủ đề/ Câu hỏi n |  |  |  |