TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG

**PHÒNG THANH TRA, KHẢO THÍ – KĐCL**

**BẢNG KÊ KHAI GIỜ SOẠN ĐỀ THI, COI THI, CHẤM THI**

**NĂM HỌC …….**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

- **Họ và tên GV:**

**- Đơn vị:**

**II. GIỜ SOẠN ĐỀ THI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MÔN HỌC/MÔ-ĐUN – ĐỐI TƯỢNG** | **SOẠN ĐỀ THI** | | | | **Ghi chú** |
| Trắc nghiệm | Thực hành | Tự luận | Vấn đáp |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CỘNG** (giờ) | | …. | ….. | ….. | ….. | …… |

**III. GIỜ COI THI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MÔN HỌC/MÔ-ĐUN** | **LỚP** | **Ghi chú** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **CỘNG** (giờ) | |  | … |

**IV. GIỜ CHẤM THI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MÔN HỌC/MÔ-ĐUN** | **CHẤM THI** | | | | **Ghi chú** |
| Trắc nghiệm/ Tự luận | | Thực hành/ Vấn đáp | |
| Lớp/SL | Giờ | Lớp/SL | Giờ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **CỘNG** (giờ) | |  | …. |  | ….. | …… |

**V. PHẦN TỔNG HỢP**

- Số giờ soạn đề thi:

- Số giờ coi thi:

- Số giờ chấm thi:

**- Tổng số** *(giờ chuẩn)***:**

|  |  |
| --- | --- |
| **XÁC NHẬN CỦA KHOA/BỘ MÔN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | *Hải Phòng, ngày … tháng … năm …*  **NGƯỜI KHAI**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |

**XÁC NHẬN CỦA PHÒNG THANH TRA, KHẢO THÍ – KĐCL**

*(Xác định tổng số giờ, ký, ghi rõ họ tên)*

**- Tổng số** *(giờ chuẩn)***:**