Mẫu soạn đề trắc nghiệm

Mẫu có ô kẻ (dùng cho viết tay) thêm chữ X đằng trước.

Kích thước khung

Kích thước vùng đề bài: 180mm x8mm x Số hàng.

Cỡ chữ: 12.5pt cho dòng đơn/hàng, 9pt cho dòng kép/hàng

Tên mẫu bao gồm [X][Loại][Trình bày]

Ví dụ: XN0.

|  |  |
| --- | --- |
| Bảng trình bày | |
| Mã | Mô tả |
| 0 | 1 hàng ngang, 4 phương án/hàng |
| 1 | 2 hàng ngang, 2 phương án/hàng |
| 2 | 4 hàng ngang, 1 phương án/hàng |
| 3 | 8 hàng ngang, 2 hàng cho 1 phương án |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng phân loại | | | | | | | |
| Tên | | Số hiệu | Mô tả | Số dòng | 0 | 1 | 2 | 3 |
| N | | 0 | Ngắn | 1 | 14 | 9 | 7 |  |
| T | | 1 | Trung bình | 3 |  |  |  |  |
| H | | 2 | Hình vẽ | 5 |  |  |  |  |
| V | | 3 | Văn bản | 10 |  |  |  |  |

Ô chỉ định mẫu: gồm 5bit:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bít |  |  |
| 0 | D:\My Documents\X.png | Loại |
| 1 |
| 2 | Trình bày |
| 3 |
| 4 | X |