# SOẠN THẢO CÂU HỎI TRÊN WORD

* + Câu hỏi được phân loại và chứa trong các tệp word khác nhau (mỗi tệp có thể tương đương một chủ đề của môn học như đọc hiểu, điền từ, ngữ pháp,..).
  + Tệp word có định dạng .docx
  + Cấu trúc của một tệp như sau: Bảng đầu tiên ghi thông tin chung về nội dung thể loại của câu hỏi. Các bảng tiếp theo chứa các câu hỏi. Các bảng phải cách nhau ít nhất một dòng trắng. Trong mỗi bảng câu hỏi sẽ mặc định câu A là đáp án đúng. Tên tệp có thể bất kỳ.
  + Các câu hỏi được cố định trong các bảng (table) theo các mẫu có sẵn dưới đây
  + **Đáp án đúng luôn là A**
  + **Độ khó:** Điền giá trị từ 1 đến 4 (Dựa trên thang Bloom)

**+ 1: Biết (Knowledge):** Khả năng nhớ những kiến thức đã học

**+ 2: Hiểu (Comprehension):** Khả năng hiểu bài

**+ 3: Ứng dụng (Application):** Khả năng ứng dụng các quy luật, khái niệm, lý luận và các phương pháp đã học vào trong các tình huống cụ thể

**+ 4: Phân tích (Analysis):** Khả năng phân tích mổ xẻ các khái niệm, quy luật, phương pháp v. v... thành những bộ phận khác nhau để ứng dụng vào các tình huống

**+ Để trống:** Tương đương với 1 – mức khó thấp nhất

+ **Câu hỏi nội dung Nghe ngoại ngữ luôn có mức khó là 2**

* + **Dùng Font chữ Unicode Times New Roman size 12 để soạn thảo câu hỏi**
  + **Nội dung câu hỏi và đáp án chỉ chứa chữ, hình ảnh và công thức. Không được phép chèn các đối tượng loại khác vào câu hỏi và đáp án. Các đối tượng (shapes, bảng biểu, biểu đồ…) muốn được đưa vào câu hỏi hoặc đáp án thì phải được đưa dưới dạng hình ảnh.**
  + **Hình vẽ:** Trong câu hỏi hoặc đáp án có thể có hình vẽ.Kích thước hình vẽ phải không quá 15 cm × 15 cm.
  + **Công thức:** Soạn thảo bằng Microsoft Equation trong Word.
  + **Số phương án đáp án có thể để ít hơn 4, trong trường hợp này cần để trống các phương án D (có 3 phương án) hoặc D, C (có 2 phương án)**
  + **Căn lề file câu hỏi: trên 1.5 cm, dưới 1.5cm, trái 1.5cm, phải 1.5 cm.**

**Ví dụ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Môn học | TIẾNG ANH |
| **Chủ đề** | ĐỌC HIỂU |

**Ví dụ 1 (câu trắc nghiệm có 4 phương án, trong đó chỉ có một phương án đúng):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | It's not worth trying to make her change her mind.  Which sentence expresses the same idea as the above |
| Độ khó | 2 |
| A. | There's no point in trying to make her change her mind |
| B. | It's no point in trying to make her change her mind |
| C. | There's no point to try to make her change her mind |
| D. | It's no point for trying to make her change her mind |

**Ví dụ 2 (câu trắc nghiệm điền khuyết):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Read the passage and then fill in each blank with the best completion.  THE UNITED NATIONS  In 1945 leaders from 51 countries met in San Francisco, California, and organized The United Nations (often called the UN ), World War II had just [1]…….., millions of people had died, and there was [2] ………… everywhere. People hoped they could [3]………… a future of world peace through this new organization. The main United Nations Organization is in New York City, but the UN has a “family” of its [4] ………… organizations all over the world. These organizations try to provide a better life [5] ………… everyone. | | | | | | | | | |
| Độ khó | | | | | 1 | | | | |
|  | A. | ended | B. | finished | | C. | terminated | D. | stopped |
|  | A. | destruction | B. | abolishment | | C. | ruin | D. | wrong |
|  | A. | build | B. | design | | C. | construct | D. | produce |
|  | A. | related | B. | attached | | C. | connected | D. | united |
|  | A. | for | B. | with | | C. | to | D. | about |

**Ví dụ 3 (câu trắc nghiệm đọc hiểu một đoạn văn và trả lời một số câu hỏi đi kèm):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Read the text and choose the best answers to the questions.  Social pressure on women  There is great social pressure for women to be pretty and successful. It causes a lot of stress. They learn from media that they are supposed to look beautiful like a movie star. They learn that beauty is something that other people will decide, not something they decide for themselves. This movie star beauty conflicts with another message: women are supposed to be independent and successful at their careers. Basically, they are supposed to be strong, smart, and very good at their work. Most women between the ages of 16 and 25 feel that this causes a lot of pressure. In many cases, they can become depressed. These women say they do not want to care so much but feel it is impossible not to. By 30, the stress becomes less. Women learn not to care so much what other people think. | | | | |
| Độ khó | | 2 | | |
|  | What creates pressure for women? | | | |
| A. | They are supposed to be good-looking and successful in their careers. | | B. | They feel conflicted about which career to choose. |
| C. | They want to look like movie stars and become famous. | | D. | They don’t care about their appearance. |
|  | Which of the followings is closest in meaning to ‘conflict with‘? | | | |
| A. | go against | | B. | support |
| C. | agree with | | D. | lead to |
|  | According to the passage, women’s beauty…………….. | | | |
| A. | is something decided by other people | | B. | is decided by a movie star. |
| C. | is decided by women themselves | | D. | helps them become successful |
|  | Why does the stress become less? | | | |
| A. | Women learn not to worry about what people think. | | B. | Women decide to be pretty and successful. |
| C. | Women get very good at their work and earn money. | | D. | Women just stop caring about how they look. |
|  | According to the passage, what is true about women? | | | |
| A. | Many young women can become depressed by the social pressure. | | B. | They like to be movie stars. |
| C. | Many young women do not want to be pretty. | | D. | They are pretty and successful. |

**Ví dụ 4 (câu hỏi kỹ năng Nghe trong thi Ngoại ngữ):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bạn hãy nghe đoạn hội thoại giữa Maria và Dave về đời sống ở trường đại học và trả lời các câu hỏi sau đây  (File audio kèm theo, định dạng .mp3, file phải được đặt trong cùng thư mục với file câu hỏi)  (Số lượng câu hỏi có thể bất kỳ) | | | |
|  | What does the man want to do after he graduates? | | |
| A. | He wants to become a teacher | B. | He hopes to go on to graduate school |
| C. | He'd like to work at a hotel | D. |  |
|  | What is the woman majoring in? | | |
| A. | History | B. | French |
| C. | computer science | D. |  |
|  | How does the woman pay for college? | | |
| A. | She has a part-time job | B. | She received a scholarship |
| C. | Her parents are paying for it | D. |  |
|  | Where does the man work part-time? | | |
| A. | at a bakery | B. | in a library |
| C. | at a restaurant | D. |  |
|  | What thing did the man NOT say about his job? | | |
| A. | His co-workers are friendly. | B. | He works long hours. |
| C. | The pay is okay. | D. |  |

**Ví dụ 5 (câu hỏi kỹ năng Nói trong thi Ngoại ngữ):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Health and Wealth: Which is better? |
| Độ khó | 4 |
| Đáp án sơ bộ | All of us want to have good health because we cannot buy health even we arerich. In my opinion, health is the better than wealth because if we were ingood health, but not rich, we could do what we want, we could do hard work andserve ourselves in daily activies. Moreover, we could help others, bringhappiness to them. With good health, we could interesting. Otherwise, if wewere rich but not healthy, we would depend on others because we could not serveourselves in daily life, become other’sload, we are easy to be angry or bored with everything. In summary, healthis better than wealth. |

**Ví dụ 6 (câu hỏi tự luận):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Why do you learn English? What are the benefits of learning English well? |
| Độ khó | 4 |
| Đáp án sơ bộ | I like learning English because it brings me many benefits. Firstly, it is a compulsory requirement in LQD University. I need to get a Level-B certificate of English to be delivered my university degree. Secondly, it helps me be able to read materials in English. It is the knowledge of English that enables me to learn how to use computer easily and collect much useful information on the internet. Thirdly, My English ability makes me able to communicate with foreigners in necessary cases, giving me good conditions when applying for jobs. Moreover, English helps me know further about another culture. It is English that widens my understanding about the world outside. In summary, I like learning English because it is very necessary for my study, my job, and my knowledge-widening. |

# CÁC MẪU SOẠN THẢO CÂU HỎI

**Mẫu 1 (mô tả câu trắc nghiệm có 4 phương án hoặc ít hơn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng, tương ứng với Ví dụ 1):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Câu hỏi |
| Độ khó |  |
| A. |  |
| B. |  |
| C. |  |
| D. |  |

**Mẫu 2 (mô tả câu trắc nghiệm điền khuyết vào chỗ trống, tương ứng với Ví dụ 2, số câu hỏi có thể biến đổi, tùy thuộc vào số chỗ trống, tuy nhiên khuyến nghị là 5 câu hỏi):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu hỏi | | | | | | | | | |
| Độ khó | | | | |  | | | | |
| **Câu 1.** | A. |  | B. |  | | C. |  | D. |  |
| **Câu 2.** | A. |  | B. |  | | C. |  | D. |  |
| **Câu 3.** | A. |  | B. |  | | C. |  | D. |  |
| **Câu 4.** | A. |  | B. |  | | C. |  | D. |  |
| **Câu 5.** | A. |  | B. |  | | C. |  | D. |  |

**Mẫu 3 (câu trắc nghiệm đọc một đoạn văn và trả lời một số câu hỏi đi kèm, tương ứng với Ví dụ 3, số lượng câu hỏi có thể biến đổi, khuyến nghị là 5):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đoạn văn | | | | |
| Độ khó | |  | | |
| **Câu 1.** |  | | | |
| A. |  | | B. |  |
| C. |  | | D. |  |
| **Câu 2.** |  | | | |
| A. |  | | B. |  |
| C. |  | | D. |  |
| **Câu 3.** |  | | | |
| A. |  | | B. |  |
| C. |  | | D. |  |
| **Câu 4.** |  | | | |
| A. |  | | B. |  |
| C. |  | | D. |  |
| **Câu 5.** |  | | | |
| A. |  | | B. |  |
| C. |  | | D. |  |

**Mẫu 4 (câu hỏi kỹ năng Nghe trong thi Ngoại ngữ):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đoạn văn bản đi kèm với câu hỏi nghe | | | |
| Tên File audio đính kèm (định dạng .mp3, file phải được đặt trong cùng thư mục với file câu hỏi) | | | |
| **Câu 1.** |  | | |
| A. |  | B. |  |
| C. |  | D. |  |
| **Câu 2.** |  | | |
| A. |  | B. |  |
| C. |  | D. |  |
| **Câu 3.** |  | | |
| A. |  | B. |  |
| C. |  | D. |  |
| **Câu 4.** |  | | |
| A. |  | B. |  |
| C. |  | D. |  |
| **Câu 5.** |  | | |
| A. |  | B. |  |
| C. |  | D. |  |

**Mẫu 5 (câu hỏi kỹ năng Nói trong thi Ngoại ngữ):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Chủ đề |
| Độ khó |  |
| Đáp án sơ bộ |  |

Mẫu 6 (mô tả câu tự luận):

|  |  |
| --- | --- |
|  | Câu hỏi |
| Độ khó |  |
| Đáp án sơ bộ |  |