**CẤU TRÚC ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**

Thể thức trình bày:

*Đề thi trình bày trên khổ giấy A4 hoặc A5;*

*Font: Times New Roman; Cỡ chữ: 13;*

*Căn lề: lề trên: 2.0 cm, lề dưới: 2.0 cm; lề trái: 2.0 cm, lề phải: 1.5 cm.*

Bộ môn không ghi ca, ngày tháng thi để nguyên dấu chấm chấm (….), sau khi bốc thăm bộ phận photo sẽ điền ca, ngày, tháng thi vào.

**1. Mẫu đề thi tự luận**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KHOA………………………**BỘ MÔN**…………………… | **Đề thi kết thúc học phần:**……………............**Mã đề:**………... **Thời gian làm bài** …... **phút.**Ca……., ngày …..…../.…......./20............ | **Trưởng Bộ môn** |
| ***Ghi chú: Sinh viên không được (hoặc được) sử dụng tài liệu. Không được viết, vẽ vào đề thi.*** ***Đề thi phải nộp cùng bài thi. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*** |

**Câu 1** *(.. .điểm)*

**Câu 2** *(.. .điểm)*

*…………*

**Câu n** *(.. .điểm)*

**2.**  **Mẫu đề thi vấn đáp**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KHOA………………………**BỘ MÔN**…………………… | **ĐỀ THI VẤN ĐÁP****Đề thi kết thúc học phần:**……………......**Mã đề:**………... **Thời chuẩn bị** …... **phút.**Ca……., ngày …..../.…....../20.......... | **Trưởng Bộ môn** |
| ***Ghi chú: Sinh viên không được (hoặc được) sử dụng tài liệu. Không được viết, vẽ vào đề thi.*** ***Đề thi phải nộp cùng bài thi. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*** |

**Câu 1** *(.. .điểm)*

**Câu 2** *(.. .điểm)*

*…………*

**Câu n** *(.. .điểm)*

**3. Mẫu đề thi trắc nghiệm trên giấy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KHOA………………………**BỘ MÔN**…………………… | **Đề thi kết thúc học phần:**………………..........**Mã đề:**…….….. **Thời gian làm bài** …... **phút.**Ca………., ngày ….../....../20.............. | **Trưởng Bộ môn** |
| ***Ghi chú: Sinh viên không được (hoặc được) sử dụng tài liệu. Không được viết, vẽ vào đề thi.*** ***Đề thi phải nộp cùng bài thi. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*** |

(Đề thi có …… câu; Mỗi câu….. điểm (Hoặc Từ câu…. đến câu…. điểm)

**Câu 1**

**Câu 2**

*…………*

**Câu n**

Trang …/….Tổng số trang - Mã đề …. - (cuối mỗi trang)