**Phụ lục 5a: Biểu mẫu ra đề thi**

**5a.1. Đề thi tự luận/ vấn đáp**

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP**  **DỆT MAY HÀ NỘI**  **Đơn vị:**  **Tổ bộ môn:** | **ĐỀ THI KẾT THÚC/TỐT NGHIỆP/OLYMPIC**  **Học kỳ…, Năm học …./ Năm học ….**  Môn học/ Học phần:………….  Đối tượng: Đại học/ Cao đẳng…  Ngành/ Nghề:…………….  Hình thức thi: Tự luận/ Vấn đáp  Thời gian làm bài:….. phút*(Không kể thời gian phát đề)* |

**ĐỀ SỐ (MÃ ĐỀ) ….**

*(Đề thi gồm ….trang)*

Họ và tên thí sinh:……………………………………………..

Số báo danh: …………………………………………………..

**NỘI DUNG**

**Phần 1. ……….*(…điểm)***

**Câu 1.** ……………. ***(…điểm)***

(a.)………………….. ***(…điểm)***

(b. )…………………. ***(…điểm)***

……………

**Câu 2.** ……………. ***(…điểm)***

(a.)………………….. ***(…điểm)***

(b. )…………………. ***(…điểm)***

……………

………………….

**Phần 2. ……….*(…điểm)***

**Câu 1.** ……………. ***(…điểm)***

(a.)………………….. ***(…điểm)***

(b. )…………………. ***(…điểm)***

……………

**Câu 2.** ……………. ***(…điểm)***

(a.)………………….. ***(…điểm)***

(b. )…………………. ***(…điểm)***

……………

**= HẾT =**

***Lưu ý:***

- Thí sinh được/ không được sử dụng tài liệu, thiết bị nghe, nhìn.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KHOA/ TRUNG TÂM** | **BỘ MÔN** | **NGƯỜI RA ĐỀ** |

***Hướng dẫn:*** *Định dạng lề trang in: Top = Bottom = 2 cm, Right = 1.5cm, Left = 3cm; Tiêu ngữ “ Bộ giáo dục…” cỡ chữ từ 10 – 12pt, dãn dòng 1.3pt; “Đề số…” cỡ chữ 14 căn giữa, “Đề gồm…trang”, “họ tên…”, “Số BD…” cỡ 12 căn giữa; Nội dung đề thi cỡ chữ 13-14pt, dãn dòng 1.5; Phông chữ toàn đề thi Times New Roman.*

*Đối với đề thi Kết thúc học phần/ Olympic thì có “Học kỳ…, Năm học”; Đề thi Tốt nghiệp chỉ có “Năm học…..”*

**5a.2. Đề thi Trắc nghiệm khách quan + tự luận**

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP**  **DỆT MAY HÀ NỘI**  **Đơn vị:**  **Tổ bộ môn:** | **ĐỀ THI KẾT THÚC/TỐT NGHIỆP/OLYMPIC**  **Học kỳ…, Năm học …./ Năm học ….**  Môn học/ Học phần:………….  Đối tượng: Đại học/ Cao đẳng…  Ngành/ Nghề:…………….  Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan + Tự luận  Thời gian làm bài:….. phút*(Không kể thời gian phát đề)* |

**ĐỀ SỐ (MÃ ĐỀ) ….**

*(Đề thi gồm ….trang)*

Họ và tên thí sinh:……………………………………………..

Số báo danh: ………………………………………………….

**NỘI DUNG**

**Phần 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN *(…điểm)***

**Câu 1.** Nội dung câu hỏi

Hình ảnh (Nếu có)

A.

B.

C.

D.

**Câu 2.**

**Câu 3.**

…….

**Phần 2. TỰ LUẬN *(…điểm)***

**Câu 1.** ……………. ***(…điểm)***

(a.)………………….. ***(…điểm)***

(b. )…………………. ***(…điểm)***

……………

**Câu 2.** ……………. ***(…điểm)***

(a.)………………….. ***(…điểm)***

(b. )…………………. ***(…điểm)***

……………

………………….

**= HẾT =**

***Lưu ý:***

- Thí sinh được/ không được sử dụng tài liệu, thiết bị nghe, nhìn.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KHOA/ TRUNG TÂM** | **BỘ MÔN** | **NGƯỜI RA ĐỀ** |

***Hướng dẫn:*** *Định dạng lề trang in: Top = Bottom = 2 cm, Right = 1.5cm, Left = 3cm; Tiêu ngữ “ Bộ giáo dục…” cỡ chữ từ 10 – 12pt, dãn dòng 1.3pt; “Đề số…” cỡ chữ 14 căn giữa, “Đề gồm…trang”, “họ tên…”, “Số BD…” cỡ 12 căn giữa; Nội dung đề thi cỡ chữ 13-14pt, dãn dòng 1.5; Phông chữ toàn đề thi Times New Roman.*

*Đối với đề thi Kết thúc học phần/ Olympic thì có “Học kỳ…, Năm học”; Đề thi Tốt nghiệp chỉ có “Năm học…..”*

**5a.3. Đề thi Trắc nghiệm khách quan**

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP**  **DỆT MAY HÀ NỘI**  **Đơn vị:**  **Tổ bộ môn:** | **ĐỀ THI KẾT THÚC**  **Học kỳ…, Năm học 2018 – 2019/ Năm học 2018 - 2019**  Môn học/ Học phần:………….  Đối tượng: ĐH/CĐ/CĐN/TCCN…  Ngành/ nghề:…………….  Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan  Thời gian làm bài:….. phút*(Không kể thời gian phát đề)* |

**ĐỀ SỐ (MÃ ĐỀ) ….**

*(Đề thi gồm ….trang)*

Họ và tên thí sinh:……………………………………………..

Số báo danh: ………………………………………………….

**NỘI DUNG**

**\* Mẫu 1: (Điền đáp án vào phiếu trả lời)**

**Câu 1.** Nội dung câu hỏi

Hình ảnh (nếu có)

A.

B.

C.

D.

**Câu 2.**

**Câu 3.**

…….

\* **Mẫu 2 (Điền đáp án trực tiếp trên đề thi)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung câu hỏi** | **Trả lời** |
| 1 | **Câu 1.** Nội dung câu hỏi  Hình ảnh (nếu có)  A.  B.  C.  D. |  |
| 2 | **Câu 2.** |  |
| 3 | **Câu 3.** |  |
| …. | **….** |  |

**= HẾT =**

***Lưu ý:***

- Thí sinh được/ không được sử dụng tài liệu, thiết bị nghe, nhìn.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KHOA/ TRUNG TÂM** | **BỘ MÔN** | **NGƯỜI RA ĐỀ** |

***Hướng dẫn:*** *Định dạng lề trang in: Top = Bottom = 2 cm, Right = 1.5cm, Left = 3cm; Tiêu ngữ “ Bộ giáo dục…” cỡ chữ từ 10 – 12pt, dãn dòng 1.3pt; “Đề số…” cỡ chữ 14 căn giữa, “Đề gồm…trang”, “họ tên…”, “Số BD…” cỡ 12 căn giữa; Nội dung đề thi cỡ chữ 13-14pt, dãn dòng 1.5; Phông chữ toàn đề thi Times New Roman.*

**5a.4. Đề thi Thực hành**

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP**  **DỆT MAY HÀ NỘI**  **Đơn vị:**  **Tổ bộ môn:** | **ĐỀ THI KẾT THÚC/TỐT NGHIỆP/OLYMPIC**  **Học kỳ…, Năm học 2018 – 2019/ Năm học 2018 - 2019**  Môn học/ Học phần:………….  Đối tượng: ĐH/CĐ/CĐN/TCCN…  Ngành/ nghề:…………….  Hình thức thi: Thực hành  Thời gian làm bài:….. phút *(Không kể thời gian phát đề)* |

**ĐỀ SỐ (MÃ ĐỀ) ….**

*(Đề thi gồm ….trang)*

Họ và tên thí sinh:……………………………………………..

Số báo danh: ………………………………………………….

**NỘI DUNG**

Anh (chị) hãy may (thiết kế) hoàn chỉnh….

(Hình ảnh nếu có/ Tài liệu kỹ thuật đính kèm)

Biểu điểm cụ thể:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung đánh giá** | **Thang điểm** |
| 1 | Tay áo |  |
| 2 | Cổ áo |  |
| 3 | Cạp quần, dây bắt xăng |  |
| 4 | …………………… |  |

*Ghi chú: Nội dung đánh giá thể hiện các chi tiết lớn với thang điểm lớn, còn kết quả từng chi tiết may (thiết kế) như thế nào thì được thể hiện trong thang điểm chấm chi tiết.*

**= HẾT =**

***Lưu ý:***

- Thí sinh được/ không được sử dụng tài liệu, thiết bị nghe, nhìn.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KHOA/ TRUNG TÂM** | **BỘ MÔN** | **NGƯỜI RA ĐỀ** |

***Hướng dẫn:*** *Định dạng lề trang in: Top = Bottom = 2 cm, Right = 1.5cm, Left = 3cm; Tiêu ngữ “ Bộ giáo dục…” cỡ chữ từ 10 – 12pt, dãn dòng 1.3pt; “Đề số…” cỡ chữ 14 căn giữa, “Đề gồm…trang”, “họ tên…”, “Số BD…” cỡ 12 căn giữa; Nội dung đề thi cỡ chữ 13-14pt, dãn dòng 1.5; Phông chữ toàn đề thi Times New Roman.*

*Đối với đề thi Kết thúc học phần/ Olympic thì có “Học kỳ…, Năm học”; Đề thi Tốt nghiệp chỉ có “Năm học…..”*