|  |
| --- |
| **DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN**  **TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÍA BẮC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015** |
| **(Cập nhật đến ngày 20 tháng 08 năm 2015)** |

**1. Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Trúng tuyển NV1 | Trúng tuyển NV2 | Trúng tuyển NV3 | Trúng tuyển NV4 | Tổng số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển ngành |
| 1 | C720330 | 30 | 30 | 16 | 8 | 3 | 0 | 27 | 15.5 |
| 2 | C720332 | 70 | 70 | 37 | 32 | 0 | 0 | 69 | 16 |
| 3 | C720501 | 200 | 200 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 17.5 |
| 4 | C720503 | 20 | 20 | 4 | 9 | 4 | 0 | 17 | 15.5 |

**2. Trường cao đẳng sư phạm Trung ương**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Trúng tuyển NV1 | Trúng tuyển NV2 | Trúng tuyển NV3 | Trúng tuyển NV4 | Tổng số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển ngành |
| 1 | C140201\_1 | Giáo dục Mầm non Chất lượng cao | 200 | 200 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 20,75 |
| 2 | C140201\_10 | Song ngành GDMN-TA | 50 | 50 | 20 | 32 | 3 | 0 | 55 | 15,5 |
| 3 | C140201\_2 | Giáo dục Mầm non theo NCXH | 550 | 550 | 45 | 161 | 8 | 5 | 219 | 14 |
| 4 | C140201\_3 | Song ngành GDMN-GDĐB | 50 | 50 | 20 | 53 | 0 | 0 | 73 | 18 |
| 5 | C140201\_4 | Song ngành GDMN-SPAN | 50 | 50 | 11 | 50 | 0 | 0 | 61 | 18 |
| 6 | C140201\_5 | Song ngành GDMN-SPMT | 50 | 50 | 3 | 10 | 4 | 2 | 19 | 15,5 |
| 7 | C140201\_6 | Song ngành GDMN-CTXH | 50 | 50 | 6 | 10 | 7 | 1 | 24 | 15 |
| 8 | C140201\_7 | Song ngành GDMN-KTGĐ | 50 | 50 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 15 |
| 9 | C140201\_8 | Song ngành GDMN-CNTT | 50 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15 |
| 10 | C140201\_9 | Song ngành GDMN-QTVP | 50 | 50 | 2 | 11 | 14 | 0 | 27 | 15 |
| 11 | C140203 | Giáo dục Đặc biệt | 60 | 60 | 18 | 25 | 4 | 0 | 47 | 16 |
| 12 | C140204 | Giáo dục Công dân | 30 | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 |
| 13 | C140210 | Sư phạm Tin học | 30 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 14 | C140214 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | 30 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 16 | C140222 | Sư phạm Mĩ thuật | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 17 | C210403 | Thiết kế Đồ họa | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 18 | C210404 | Thiết kế Thời trang | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | C220113 | Việt Nam học | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 20 | C220201 | Tiếng Anh | 30 | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 |
| 21 | C220342 | Quản lí Văn hóa | 30 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 22 | C320202 | Khoa học Thư viện | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 23 | C320303 | Lưu trữ học | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 24 | C340405 | Hệ thống Thông tin Quản lí | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | C340406 | Quản trị Văn phòng | 30 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 26 | C340407 | Thư kí Văn phòng | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | C480201 | Công nghệ Thông tin | 30 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 28 | C510504 | Công nghệ Thiết bị Trường học | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 29 | C760101 | Công tác Xã hội | 30 | 30 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 30 | C810501 | Kinh tế Gia đình | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |

**3. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương**

  + Xét học bạ THPT: Tổng điểm trung bình chung 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) ≥ 27.5 điểm

  + Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn (khối A, A1, D1, B cũ) ≥ 12 điểm.

Điểm chuẩn trên áp dụng cho tất cả các chuyên ngành.

**4. Trường Cao đẳng Dược Trung ương**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Trúng tuyển NV1 | Trúng tuyển NV2 | Trúng tuyển NV3 | Trúng tuyển NV4 | Tổng số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển ngành |
| 1 | C900107A | A00 | Quản lý và Cung ứng thuốc | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 16.0 |
| 2 | C900107B | B00 | Quản lý và cung ứng thuốc | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 16.5 |

**5. Trường Cao đẳng Công nghiệp in**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Ngành xét tuyển/Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển dự kiến |
| 1 | Công nghệ in (C510501) | Toán – Lý – Hóa | 12 |
|  |  | Toán – Lý – Anh | 12 |
|  |  | Toán – Hóa – Anh | 12 |
|  |  | Toán – Văn – Anh | 12 |
| 2 | Công nghệ thông tin (C480202) | Toán – Lý – Hóa | 12 |
|  |  | Toán – Lý – Anh | 12 |
|  |  | Toán – Hóa – Anh | 12 |
|  |  | Toán – Văn – Anh | 12 |

**6. Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái**

Đối với thí sinh dự thi tại cụm THPT quốc gia năm 2015:

- Căn cứ điểm thi các môn thuộc tổ hợp A00, A01, B00, D01, như sau:

+ Tổ hợp A00: Toán, Vật lí, Hóa học.

+ Tổ hợp A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

+ Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học.

+ Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Thí sinh có điểm tổ hợp môn thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Cao đẳng do Bộ Giáo dục& Đào tạo quy định, cụ thể:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đối tượng | Khu vực III | Khu vực II | Khu vực II - NT | Khu vực I |
| *Ưu tiên 1* | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 |
| *Ưu tiên 2* | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 |
| *Học sinh PT* | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 |

Đối với thí sinh dự thi tại cụm thi THPT địa phương năm 2015 hoặc đã tốt nghiệp THPT trước 2015

Các thí sinh có điểm trung bình trung học tập 03 năm học THPT từ 5,5 trở lên và hạnh kiểm đạt loại khá trở lên.

**7. Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn**

- Ngành xét tuyển: Cao đẳng Điều dưỡng

- Điểm trúng tuyển dự kiến:  03 môn Toán, Hóa, Sinh 03 năm học THPT là: 16,5 điểm", hạnh kiểm khá

**8. Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C140209 | Sư phạm Toán học | 12.00 |  |
| 2 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | 12.00 |  |
| 3 | C140201 | Giáo dục Mầm non | 12.00 |  |
| 4 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | 12.00 |  |
| 5 | C140219 | Sư phạm Địa lý | 12.00 |  |
|  |  |  |  |  |
| Ghi chú: Điểm chuẩn đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 | | |  |  |

**9. Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Mã tổ hợp | Mức điểm |
| 1 | C140201 | Giáo dục Mầm non | 400 | 400 | M00 | 15 |
| 2 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | 450 | 450 | D00 | 12.75 |
| 3 | C140209A | Sư Phạm Toán học - A | 100 | 100 | A00 | 12 |
| 4 | C140209D | Sư phạm Toán học - D | 100 | 100 | D00 | 13.25 |
| 5 | C140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | 60 | D00 | 13.25 |
| 6 | C140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | 60 | D00 | 13.25 |
| 7 | C140213 | Sư phạm Sinh học | 50 | 50 | D00 | 13.25 |
| 8 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | 100 | 100 | D00 | 13.25 |
| 9 | C140218 | Sư phạm Lịch sử | 50 | 50 | D00 | 13.25 |
| 10 | C140219 | Sư phạm Địa lý | 50 | 50 | D00 | 13.25 |
| 11 | C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | 80 | D00 | 13.25 |
| 12 | C220201 | Tiếng Anh | 50 | 50 | D00 | 13.25 |

**10. Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Mã tổ hợp | Tổng số TS đăng ký | Mức điểm | Số TS đạt | Tổng số TS trúng tuyển | Ghi chú |
| 1 | 2720301 | 400 | 400 | A00 | 16 | 5 | 11 | 68 |  |
|  |  |  |  | B00 | 73 | 5 | 57 |  |  |
| 2 | 2720303 | 50 | 50 | A00 | 2 | 5 | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  | B00 | 5 | 5 | 1 |  |  |
| 3 | 2720401 | 200 | 200 | A00 | 16 | 5 | 11 | 28 |  |
|  |  |  |  | B00 | 28 | 5 | 17 |  |  |
| 4 | 2720501 | 100 | 100 | A00 | 3 | 5 | 0 | 20 |  |
|  |  |  |  | B00 | 37 | 5 | 20 |  |  |
| 5 | 2720502 | 50 | 50 | A00 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | B00 | 1 | 5 | 0 |  |  |
| 6 | C720330 | 50 | 50 | A00 | 7 | 12 | 2 | 11 |  |
|  |  |  |  | B00 | 24 | 12 | 9 |  |  |
| 7 | C720332 | 50 | 50 | A00 | 28 | 12 | 5 | 19 |  |
|  |  |  |  | B00 | 71 | 12 | 14 |  |  |
| 8 | C720501 | 500 | 500 | A00 | 78 | 12 | 55 | 225 |  |
|  |  |  |  | B00 | 217 | 12 | 170 |  |  |
| 9 | C720502 | 50 | 50 | A00 | 6 | 12 | 4 | 9 |  |
|  |  |  |  | B00 | 22 | 12 | 5 |  |  |
| 10 | C900107 | 300 | 300 | A00 | 116 | 12 | 89 | 162 |  |
|  |  |  |  | B00 | 151 | 12 | 73 |  |  |

**11. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên**

Các ngành sư phạm:Thí sinh không phải nộp học phí *(chỉ nhận hồ sơ xét tuyển của các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Hệ Cao Đẳng | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Số ĐK xét tuyển | Tổng chỉ tiêu |
| 1 | Sư phạm Toán học | C140209 | A00 (Toán, Lý, Hóa)  A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)  D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) | 5 | 550 |
| 2 | Sư phạm Vật lý | C140211 | A00 (Toán, Lý, Hóa)  A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 0 |
| 3 | Sư phạm Ngữ Văn | C140217 | C00 (Văn, Sử, Địa)  D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) | 8 |
| 4 | Sư phạm Địa Lí | C140219 | C00 (Văn, Sử, Địa)  C04 (Toán, Văn, Địa) | 6 |
| 5 | Sư phạm Hóa học | C140212 | B00 (Toán, Hóa, Sinh)  A00 (Toán, Lý, Hóa)  C02 (Toán, Văn, Hóa) | 1 |
| 6 | Giáo dục Mầm non | C140201 | M00 (Toán, Văn, Năng khiếu) | 123 |
| 7 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | A00 (Toán, Lý, Hóa)  C00 (Văn, Sử, Địa)  D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) | 142 |

Các ngành ngoài sư phạm

*(Nhận hồ sơ xét tuyển của các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên toàn quốc)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Hệ Cao Đẳng | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Số ĐK xét tuyển | Tổng chỉ tiêu |
| 1 | Quản trị văn phòng - Lưu trữ học | C340406 | C00 (Văn, Sử, Địa)  D01 (Toán,Văn, Tiếng Anh)  D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung) | 2 | 350 |
| 2 | Khoa học thư viện | C320202 | C00 (Văn, Sử, Địa)  D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)  D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung) | 0 |
| 3 | Tiếng Anh | C220202 | D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) | 2 |

Dự kiến điểm chuẩn cho các ngành : 12,0 điểm

**12. Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Ngành đào tạo | Tổ hợp môn  xét tuyển | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia (NV1) | | | Xét tuyển  theo kết quả học tập THPT | | |
| Chỉ tiêu | Số thí sinh đăng ký XT | Điểm chuẩn dự kiến | Chỉ tiêu | Số thí sinh đăng ký XT | Điểm chuẩn dự kiến |
| 1 | *Dịch vụ thú y* | Toán, Hóa, Sinh | 20 | 0 |  | 80 | 16 | 16,5 |
| Toán, Lý, Hóa | 0 |  | 10 | 16,5 |
| Toán, Lý, Tiếng Anh | 0 |  | 0 |  |
| Toán, Văn, Tiếng Anh | 1 | 12,0 | 2 | 16,5 |
| 2 | *Khoa học cây trồng* | Toán, Hóa, Sinh | 10 | 0 |  | 40 | 4 | 16,5 |
| Toán, Lý, Hóa | 0 |  | 3 | 16,5 |
| Toán, Lý, Tiếng Anh | 0 |  | 0 |  |
| Toán, Văn, Tiếng Anh | 1 | 12,0 | 1 | 16,5 |
| 3 | *Lâm nghiệp* | Toán, Hóa, Sinh | 10 | 0 |  | 40 | 0 |  |
| Toán, Lý, Hóa | 0 |  | 0 |  |
| Toán, Lý, Tiếng Anh | 0 |  | 0 |  |
| Toán, Văn, Tiếng Anh | 0 |  | 0 |  |

**13. Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn | Số lượng NV1 | Số lượng NV2 | Số lượng NV3 | Điểm dự kiến TT |
| 1 | C900107 | Dược | 200 | 1. Toán - Lý - Hóa học 2. Toán - Hóa học - Sinh học 3. Toán - Hóa học - Tiếng Anh 4. Toán - Sinh học - Tiếng Anh | 242 | 132 | 29 | 14.5 |
| 2 | C720332 | Xét nghiệm | 50 | 41 | 86 | 99 | 12 |
| 3 | C720501 | Điều dưỡng | 400 | 317 | 119 | 35 | 12 |

**14. Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Mã tổ hợp | Tổng số TS đăng ký | Mức điểm | Số TS đạt | Tổng số TS trúng tuyển |
| 1 | C140201 | Giáo dục Mầm non | 120 | 120 | C00 | 12 | 12 | 6 | 64 |
|  |  |  |  |  | D01 | 95 | 12 | 58 |  |
|  |  |  |  |  | D02 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D03 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D04 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D05 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D06 | 0 | 12 | 0 |  |
| 2 | C140201a | Giáo dục Mầm non (HK ngoài tỉnh BN) | 120 | 120 | C00 | 8 | 12 | 4 | 8 |
|  |  |  |  |  | D01 | 12 | 12 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | D02 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D03 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D04 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D05 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D06 | 0 | 12 | 0 |  |
| 3 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | 120 | 120 | A00 | 60 | 14.75 | 41 | 121 |
|  |  |  |  |  | B00 | 14 | 14.75 | 13 |  |
|  |  |  |  |  | C00 | 22 | 14.75 | 16 |  |
|  |  |  |  |  | D01 | 105 | 14.75 | 51 |  |
|  |  |  |  |  | D02 | 0 | 14.75 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D03 | 0 | 14.75 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D04 | 0 | 14.75 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D05 | 0 | 14.75 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D06 | 0 | 14.75 | 0 |  |
| 4 | C140202a | Giáo dục Tiểu học (HK ngoài tỉnh BN) | 120 | 120 | A00 | 8 | 12 | 7 | 47 |
|  |  |  |  |  | B00 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | C00 | 11 | 12 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | D01 | 34 | 12 | 31 |  |
|  |  |  |  |  | D02 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D03 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D04 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D05 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D06 | 0 | 12 | 0 |  |
| 5 | C140209 | Sư phạm Toán học (Toán-Tin) | 40 | 40 | A00 | 42 | 12 | 23 | 38 |
|  |  |  |  |  | A01 | 9 | 12 | 7 |  |
|  |  |  |  |  | B00 | 7 | 12 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | D01 | 30 | 12 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | D02 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D03 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D04 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D05 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D06 | 0 | 12 | 0 |  |
| 6 | C140209a | Sư phạm Toán học (Toán-Tin) - HK ngoài tỉnh BN | 40 | 40 | A00 | 7 | 12 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | A01 | 2 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | B00 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D01 | 7 | 12 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | D02 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D03 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D04 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D05 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D06 | 0 | 12 | 0 |  |
| 7 | C140211 | Sư phạm Vật lý (Lý-KTCN) | 40 | 40 | A00 | 15 | 12 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | A01 | 6 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | C01 | 3 | 12 | 1 |  |
| 8 | C140211a | Sư phạm Vật lý (Lý-KTCN) - HK ngoài tỉnh BN | 40 | 40 | A00 | 4 | 12 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | A01 | 3 | 12 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | C01 | 0 | 12 | 0 |  |
| 9 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn (Văn-Sử) | 40 | 40 | C00 | 12 | 12 | 5 | 15 |
|  |  |  |  |  | D01 | 51 | 12 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | D02 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D03 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D04 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D05 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D06 | 0 | 12 | 0 |  |
| 10 | C140217a | Sư phạm Ngữ văn (Văn-Sử, Văn - Địa) - HK ngoài tỉnh BN | 40 | 40 | C00 | 4 | 12 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | D01 | 11 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D02 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D03 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D04 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D05 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D06 | 0 | 12 | 0 |  |
| 11 | C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 40 | 40 | D01 | 51 | 12 | 17 | 17 |
| 12 | C140231a | Sư phạm Tiếng Anh (HK ngoài tỉnh BN) | 40 | 40 | D01 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| 13 | C210403 | Thiết kế đồ họa | 30 | 30 | D01 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | A00 | 1 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | A01 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D02 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D03 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D04 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D05 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D06 | 0 | 12 | 0 |  |
| 14 | C220201 | Tiếng Anh | 30 | 30 | D01 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | C320202 | Khoa học thư viện | 30 | 30 | A01 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | A02 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | C00 | 2 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D01 | 1 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D02 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D03 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D04 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D05 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D06 | 0 | 12 | 0 |  |
| 16 | C480202 | Tin học ứng dụng | 30 | 30 | A00 | 2 | 12 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | A01 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | B00 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D01 | 3 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D02 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D03 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D04 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D05 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D06 | 0 | 12 | 0 |  |
| 17 | C760101 | Công tác xã hội | 30 | 30 | C00 | 2 | 12 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | D01 | 1 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D02 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D03 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D04 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D05 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | D06 | 0 | 12 | 0 |  |

**15. Trường CĐNN và PTNT Bắc Bộ (CNP)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia  (HSPT, KV3) |
| Chăn nuôi | C620105 | A00, B00 | 12, 12 |
| Công nghệ sinh học | C420201 | A00, B00 | 12, 12 |
| Dịch vụ thú y | C640201 | A00, B00 | 12, 12 |
| Kế toán | C340301 | A00, A01, D01 | 12, 12, 12 |
| Khoa học cây trồng | C620110 | A00, B00 | 12, 12 |
| Khuyến nông | C620102 | A00, B00 | 12, 12 |
| Kinh doanh nông nghiệp | C620114 | A00, A01, D01 | 12, 12, 12 |
| Phát triển nông thôn | C620116 | A00, B00 | 12, 12 |
| Quản lý đất đai | C850103 | A00, B00 | 12, 12 |
| Quản trị kinh doanh | C340101 | A00, A01, D01 | 12, 12, 12 |
| Tài chính ngân hàng | C340201 | A00, A01, D01 | 12, 12, 12 |
| Tin học ứng dụng | C480202 | A00, A01, D01 | 12, 12, 12 |

**16. Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHỈ TIÊU CÁC NGÀNH VÀ DỰ KIẾN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN | | | | | |  |  |  |  |
| (Đã cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Ngành | Chỉ tiêu | Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 | Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 10; 11; 12 | Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2015 | Ghi chú | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | | |
| 1 | Ngành Công nghệ KTCTXD | 250 | 16.5 | 16.5 | 12 | - Cột (4) và (6): Tổng điểm theo khối A00, A01, D00 | | | |
| 2 | Ngành Công nghệ KTXD | 100 | 16.5 | 16.5 | 12 |
| 3 | Ngành Công nghệ KT tài nguyên nước | 150 | 16.5 | 16.5 | 12 | - Cột (5): Tổng điểm trung bình lớp 10, 11, 12 | | | |
| 4 | Kế toán | 50 | 16.5 | 16.5 | 12 |
| 5 | Ngành Công nghệ KT trắc địa | 50 | 16.5 | 16.5 | 12 | - Cột (4) và (6): Tổng điểm theo khối A00, A01, D00, B00 | | | |
| 6 | Quản lý đất đai | 50 | 16.5 | 16.5 | 12 | - Cột (5): Tổng điểm trung bình lớp 10, 11, 12 | | | |

**17. Trường Cao đẳng Truyền hình**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Dự kiến điểm chuẩn xét TS | Dự kiến thí sinh trúng tuyển NV1 | Dự kiến thí sinh trúng tuyển NV2 | Dự kiến thí sinh trúng tuyển NV3 | Dự kiến thí sinh trúng tuyển NV4 | Dự kiến tổng số thí sinh trúng tuyển |
| 1 | C210236 | Quay phim | 150 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | C210302 | Công nghệ Điện ảnh-Truyền hình | 150 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | C220201 | Tiếng Anh | 50 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | C320101 | Báo chí | 350 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 5 | C480202 | Tin học ứng dụng | 50 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | C510301 | Công nghệ KT điện, điện tử | 50 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử,truyền thông | 50 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

**18. Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung**

Điểm chuẩn dành cho HSPT, KV 3. Các đối tượng ưu tiên chênh nhau 1 đ, Các khu vực chênh nhau 0,5đ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Ngành học | Mã trường | Tổ hợp  xét tuyển | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu còn lại | Điểm xét tuyển NVBS |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | CEM | A, A1 | 12 | 223 | 12 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước | A, A1 | 12 | 85 | 12 |
| 3 | Quản lý đất đai | A, A1, B, D1 | 12 | 45 | 12 |
| 4 | Kế toán | A, A1, D1 | 12 | 43 | 12 |

- Nhà trường xét tuyển theo học bạ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc theo tổ hợp môn lớp 12 từ 16.5 đ (cả điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực)

- Các ngành Quản lý đất đai; Kế toán giảm 50% học phí.

**19. Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam (CYH)**

