**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢNG THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN**

**VÀ ĐỀ XUẤT HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY**

Trường/Khoa/Viện: Sư phạm

Khoa/Bộ môn: Tin học

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên học phần** | **Số tín chỉ** | **Mã học phần** | **Dùng cho khóa** | **Dùng cho ngành** | **Tình trạng ngân hàng câu hỏi thi (NHCHT)** | **Hình thức tổ chức thi**  |
| **Sử dụng NHCHT đã có** | **Bổ sung các câu hỏi cho NHCHT đã có**  | **Xây dựng NHCHT mới** |
| 1 | Tin học | 3 | INF20002 | 64. | Xã hội | *x* |  |  | *Thực hành máy* |
| 2 | Ứng dụng ICT trong giáo dục | 4 | INF20005 | 63 | Sư phạm | *x* |  |  | *Đồ án* |
| 3 | Phân tích và thiết kế thuật toán | 4 | INF30079 | 62 | SP Tin học | *x* |  |  | *Đồ án* |
| 4 | Lập trình cho Robot giáo dục | 3 | INF30229 | 62 | SP Tin học | *x* |  |  | *Tiểu luận (báo cáo)* |
| 5 | Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật | 3 | INF21105 | 63 | SP Tin học | *x* |  |  | *Tự luận* |
| 6 | Thực hành phương pháp dạy học Tin học và thực tế phổ thông | 4 | INF30098 | 62 | SP Tin học | *x* |  |  | *Thi giảng* |
| 7 | Đánh giá trong dạy học Tin học  | 3 | INF30021 | 62 | SP Tin học | *x* |  |  | *Tiếu luận* |

*(Danh sách này gồm có 07 học phần)*

***Lưu ý:***

- Trong mục “**Tình trạng ngân hàng câu hỏi thi**” điền **X** vào 1 trong 3 cột.

- Thống kê tất cả các học phần do bộ môn phụ trách.

 *Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2022*

 **TRƯỞNG KHOA**

 **TS. Trần Thị Kim Oanh**