TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

**PHÒNG ĐÀO TẠO**

**THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017**

1. **ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH**

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

1. **PHẠM VI TUYỂN SINH**

Trường Đại học Văn Lang tuyển sinh trong cả nước.

1. **PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH**
   * + 1. **Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017**

**Điều kiện nộp hồ sơ**:

* + - Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định của Trường đối với các ngành năng khiếu.

**Thời gian đăng ký xét tuyển:**

* + - Xét tuyển đợt 1: Từ **14/7/2017** đến **23/7/2017**, thí sinh điều chỉnh và đăng ký bổ sung nguyện xét tuyển theo quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    - Đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1: Từ ngày **01/8/2017** đến hết ngày **15/8/2017**. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Văn Lang, gửi đăng ký xét tuyển qua Bưu điện, hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT hoặc của Trường.

**Hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung gồm:**

* + - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường);
    - Giấy chứng nhận điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT (*bản photocopy*); Giấy chứng nhận kết quả thi Môn Vẽ (nếu xét tuyển vào ngành năng khiếu);
    - Hai (02) phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí sinh.

1. **Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 3 năm học THPT (xét tuyển học bạ)**

**Điều kiện nộp hồ sơ**:

* + - Điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển của 3 năm học THPT đạt từ 6,00 trở lên; hoặc điểm trung bình chung của các môn trong tổ hợp xét tuyển của 3 năm học THPT đạt từ 6,00 trở lên.

**Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển**:

* + - Đợt 1: Từ **03/5/2017** đến hết ngày **30/6/2017**
    - Đợt 2: Từ **04/7/2017** đến hết ngày **15/9/2017**

**Hồ sơ xét tuyển gồm**:

* + - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường);
    - Học bạ THPT (bản có chứng thực);
    - Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THPT (bản photocopy);
    - Hai (02) phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc;
    - Nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi Môn Vẽ (nếu đăng ký xét tuyển vào ngành năng khiếu).

1. **Xét tuyển vào các ngành năng khiếu (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang và Thiết kế đồ họa)**

**Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:**

* + - * Điểm hai môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển như mục 1 và mục 2 kết hợp với điểm bài thi môn Vẽ của Trường Đại học Văn Lang hoặc các Trường: Đại học Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh, Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh, Đại học Nghệ thuật thuộc Đại học Huế, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

**Hồ sơ đăng ký xét tuyển và thời gian đăng ký xét tuyển:** Như mục 1 hoặc 2

1. **Thí sinh đăng ký dự thi Môn Vẽ tại Trường Đại học Văn Lang nộp hồ sơ như sau:**

**Hồ sơ đăng ký dự thi gồm**:

* + - Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường);
    - Ba (03) ảnh 4 x 6, thời gian chụp không quá 06 tháng;
    - Hai (02) phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

**Thời gian nộp hồ sơ thi Môn Vẽ:** Từ ngày **03/4/2017** đến ngày **30/6/2017**

**Thời gian tổ chức thi Môn Vẽ:** Ngày **7, 8, 9/7/2017** (đợt 1); ngày **14, 15, 16/7/2017** (đợt 2).

1. **MÃ NGÀNH , TỔ HỢP XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU TỪNG NGÀNH:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
| Xét theo kết quả thi THPT quốc gia | Xét theo kết quả 3 năm học THPT |
| 52210402  52210403  52210404  52210405 | Thiết kế công nghiệp  Thiết kế đồ họa  Thiết kế thời trang  Thiết kế nội thất | 1. Toán - Khoa học tự nhiên - Vẽ NK  2. Toán - Tiếng Anh - Vẽ NK  3. Ngữ văn - Khoa học xã hội – Vẽ NK  4. Ngữ văn - Tiếng Anh - Vẽ NK | H03 H04 H05 H06 | 30  125  35  80 | 10  30  15  25 |
| 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 1. Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh  2. Toán - Sinh học - Tiếng Anh  3. Toán - Địa lý - Tiếng Anh | D01  D08  D10 | 220 | 90 |
| 52340101 | Quản trị kinh doanh | 1. Toán - Vật lý - Hóa học 2. Toán - Vật lý - Tiếng Anh 3. Ngữ văn - Toán - Địa lý  4. Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh | A00 A01 C04  D01 | 180 | 80 |
| 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch  và Lữ hành | 1. Toán - Vật lý - Hóa học 2. Toán - Vật lý - Tiếng Anh 3. Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh 4. Ngữ văn - Toán - Tiếng Pháp | A00 A01 D01 D03 | 80 | 30 |
| 52340107 | Quản trị khách sạn | 1. Toán - Vật lý - Hóa học 2. Toán - Vật lý - Tiếng Anh 3. Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh 4. Ngữ văn - Toán - Tiếng Pháp | A00 A01 D01 D03 | 160 | 40 |
| 52340121 | Kinh doanh thương mại | 1. Toán - Vật lý - Hóa học 2. Toán - Vật lý - Tiếng Anh 3. Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh 4. Toán - Địa lý - Tiếng Anh | A00 A01 D01 D10 | 180 | 80 |
| 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 1. Toán - Vật lý - Hóa học 2. Toán - Vật lý - Tiếng Anh 3. Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh 4. Ngữ văn - Toán - Địa lý | A00 A01 D01 C04 | 130 | 50 |
| 52040301 | Kế toán | 1. Toán - Vật lý - Hóa học 2. Toán - Vật lý - Tiếng Anh 3. Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh 4. Toán - Địa lý - Tiếng Anh | A00 A01 D01 D10 | 150 | 40 |
| 52380107 | Luật Kinh tế | 1. Toán - Vật lý - Hóa học 2. Toán - Vật lý - Tiếng Anh  3. Ngữ văn –Lịch sử - Địa lý  4. Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh | A00 A01 C00 D01 | 70 | 30 |
| 52360708 | Quan hệ công chúng | 1. Toán - Vật lý - Hóa học 2. Toán - Vật lý - Tiếng Anh 3. Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý  4. Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh | A00 A01 C00 D01 | 180 | 80 |
| 52420201 | Công nghệ Sinh học | 1. Toán - Vật lý - Hóa học 2. Toán - Vật lý - Sinh học 3. Toán - Hóa học - Sinh học 4. Toán - Sinh học - Tiếng Anh | A00 A02 B00 D08 | 100 | 30 |
| 52480103 | Kỹ thuật phần mềm | 1. Toán - Vật lý - Hóa 2. Toán - Vật lý - Tiếng Anh 3. Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh 4. Toán - Địa lý - Tiếng Anh | A00 A01 D01 D10 | 55 | 25 |
| 52510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 1. Toán - Vật lý - Hóa học 2. Toán - Hóa học - Sinh học  3. Toán - Hóa học - Tiếng Anh  4. Toán - Sinh học - Tiếng Anh | A00 B00 D07 D08 | 45 | 15 |
| 52520115 | Kỹ thuật nhiệt | 1. Toán - Vật lý - Hóa học 2. Toán - Vật lý - Tiếng Anh 3. Toán - Hóa học - Tiếng Anh | A00 A01 D07 | 35 | 15 |
| 52080102 | Kiến trúc | 1. Toán - Vật lý - Vẽ mỹ thuật 2. Toán - Ngữ văn - Vẽ mỹ thuật 3. Toán - Tiếng Anh - Vẽ mỹ thuật | V00 V01 H02 | 170 | 50 |
| 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 1. Toán - Vật lý - Hóa học 2. Toán - Vật lý - Tiếng Anh | A00 A01 | 75 | 35 |
| 52220330 | Văn học | 1. Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý 2. Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh 3. Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh  4. Ngữ văn - GDCD - Tiếng Anh | C00 D01 D14 D66 | 15 | 15 |