**MÃ NGÀNH TUYỂN SINH**

|  |  |
| --- | --- |
| NGÀNH ĐÀO TẠO | Mã |
| **Khoa Điện - Điện tử:** | |
| Kỹ thuật viễn thông | **46** |
| Kỹ thuật điện | **18** |
| **Khoa kỹ thuật xây dựng:** | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | **21** |
| **Khoa Môi trường:** | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | **26** |

**MÃ TỈNH/THÀNH PHỐ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tỉnh/Thành phố** | Mã | Tỉnh /Thành phố | Mã |
| TP. Hà Nội | 01 | Tỉnh Quảng Nam | 34 |
| TP. Hải Phòng | 02 | Tỉnh Quảng Ngãi | 35 |
| Tỉnh Vĩnh Phúc | 03 | Tỉnh Bình Ðịnh | 36 |
| Tỉnh Bắc Ninh | 05 | Tỉnh Phú Yên | 37 |
| Tỉnh Hải Dương | 06 | Tỉnh Khánh Hòa | 38 |
| Tỉnh Hưng Yên | 07 | Tỉnh Kon Tum | 39 |
| Tỉnh Hà Nam | 08 | Tỉnh Gia Lai | 40 |
| Tỉnh Nam Ðịnh | 09 | Tỉnh Ðắk Lắk | 41 |
| Tỉnh Thái Bình | 10 | Tỉnh Đắk Nông | 42 |
| Tỉnh Ninh Bình | 11 | Tỉnh Lâm Ðồng | 43 |
| Tỉnh Hà Giang | 12 | TP. HCM | 44 |
| Tỉnh Cao Bằng | 13 | Tỉnh Ninh Thuận | 45 |
| Tỉnh Lào Cai | 14 | Tỉnh Bình Phước | 46 |
| Tỉnh Bắc Kạn | 15 | Tỉnh Tây Ninh | 47 |
| Tỉnh Lạng Sơn | 16 | Tỉnh Bình Dương | 48 |
| Tỉnh Tuyên Quang | 17 | Tỉnh Ðồng Nai | 49 |
| Tỉnh Yên Bái | 18 | Tỉnh Bình Thuận | 50 |
| Tỉnh Thái Nguyên | 19 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 51 |
| Tỉnh Phú Thọ | 20 | Tỉnh Long An | 52 |
| Tỉnh Bắc Giang | 21 | Tỉnh Ðồng Tháp | 53 |
| Tỉnh Quảng Ninh | 22 | Tỉnh An Giang | 54 |
| Tỉnh Lai Châu | 23 | Tỉnh Tiền Giang | 55 |
| Tỉnh Điện Biên | 24 | Tỉnh Vĩnh Long | 56 |
| Tỉnh Sơn La | 25 | Tỉnh Bến Tre | 57 |
| Tỉnh Hòa Bình | 26 | Tỉnh Kiên Giang | 58 |
| Tỉnh Thanh Hóa | 27 | Thành phố Cần Thơ | 59 |
| Tỉnh Nghệ An | 28 | Tỉnh Hậu Giang | 60 |
| Tỉnh Hà Tĩnh | 29 | Tỉnh Trà Vinh | 61 |
| Tỉnh Quảng Bình | 30 | Tỉnh Sóc Trăng | 62 |
| Tỉnh Quảng Trị | 31 | Tỉnh Bạc Liêu | 63 |
| Tỉnh Thừa Thiên - Huế | 32 | Tỉnh Cà Mau | 64 |
| TP. Ðà Nẵng | 33 |  |  |

## Nội dung hồ sơ bao gồm:

1. 02 bản điểm cao đẳng (nếu thí sinh học chương trình liên thông lên đại học), 02 bản sao bảng điểm đại học hoặc học bạ đại học (có công chứng), 02 bản sao bằng TNĐH (có công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu)
2. 02 bảng điểm các môn học chuyển đổi; bổ túc kiến thức (nếu có)
3. 02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (mang bản chính đối chiếu): TOEFL ITP ≥450; TOETL iBT ≥ 45; IELTS ≥ 4.5; TOEIC ≥ 500; VNU-EPT B1.3; PET 70; BEC Pre 65; BULATS 47; TNĐH ngoại ngữ (có công chứng) ; Phiếu điểm Ngoại ngữ thi tuyển sinh SĐH năm 2013 ; năm 2014 - đợt 1 – ĐHQG HCM ≥50, Các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo thông báo tuyển sinh SĐH năm 2014 - đợt 2.
4. Lý lịch khoa học theo biểu mẫu 3 (đóng dấu giáp lai ảnh)
5. Phiếu khám sức khỏe (tại phòng khám đa khoa quận, huyện có thời hạn trong 6 tháng)
6. 04 ảnh (3 x 4) dán vào biểu mẫu 2 (ảnh chụp mới có thời hạn trong 6 tháng)
7. Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc Giấy xác nhận thâm niên công tác 2 năm.
8. Biên nhận hồ sơ (Biểu mẫu 1)