THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019 TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NGÀNH XÉT TUYỂN** | **MÃ NGÀNH** | **TỔ HỢP XÉT TUYỂN** | **CHỈ TIÊU** |
| **PT1** | **PT2** |
| **ĐẠI HỌC (ĐẠI TRÀ) - chỉ tiêu: 2050** |
|  | **Khoa học hàng hải (*CN: Điều khiển tàu biển) (\*)*** | 7840106-101  | A00, A01 | 70 | 30 |
|  | **Khoa học hàng hải (*CN: Quản lý hàng hải)***  | 7840106-104  | A00, A01 | 42 | 18 |
|  | **Khoa học hàng hải (*CN: Vận hành khai thác máy tàu thủy) (\*)*** | 7840106-102  | A00, A01 | 56 | 24 |
|  | **Khoa học hàng hải (*CN: Công nghệ máy tàu thủy)*** | 7840106-105  | A00, A01 | 42 | 18 |
|  | **Kỹ thuật điện** (*CN: Điện và tự động tàu thuỷ, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông)* | 7520201 | A00, A01 | 98 | 42 |
|  | **Kỹ thuật điện tử, viễn thông** (*CN: Điện tử viễn thông)* | 7520207 | A00, A01 | 42 | 18 |
|  | **Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá** *(CN: Tự động hoá công nghiệp)* | 7520216 | A00, A01 | 49 | 21 |
|  | **Kỹ thuật tàu thủy** (*CN: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi)* | 7520122 | A00, A01 | 91 | 39 |
|  | **Kỹ thuật cơ khí** (*CN: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khí tự động)* | 7520103 | A00, A01 | 168 | 72 |
|  | **Công nghệ thông tin** | 7480201 | A00, A01 | 63 | 27 |
|  | **Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu** | 7480102 | A00, A01 | 42 | 18 |
|  | **Kỹ thuật xây dựng** (*CN: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm)* | 7580201 | A00, A01 | 140 | 60 |
|  | **Kỹ thuật xây dựng CTGT** (*CN: Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa, Xây dựng cầu đường, Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông, Xây dựng đường sắt – Metro, Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường bộ)* | 7580205 | A00, A01 | 210 | 90 |
|  | **Kỹ thuật môi trường** | 7520320 | A00, A01, B00 | 42 | 18 |
|  | **Kinh tế xây dựng** (*CN: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng)* | 7580301 | A00, A01, D01 | 140 |  |
|  | **Kinh tế vận tải** (*CN:Kinh tế vận tải biển)* | 7840104 | A00, A01, D01 | 130 |  |
|  | **Khai thác vận tải** (*CN:Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, Quản lý và kinh doanh vận tải)* | 7840101 | A00, A01, D01 | 130 |  |
| **ĐẠI HỌC (CHẤT LƯỢNG CAO) - chỉ tiêu: 600** |
|  | **Khoa học hàng hải** (*CN: Điều khiển tàu biển)* ***(\*)*** | 7840106-101H  | A00, A01 | 21 | 9 |
|  | **Khoa học hàng hải** (*CN: Quản lý hàng hải)* | 7840106-104H  | A00, A01 | 21 | 9 |
|  | **Kỹ thuật điện tử, viễn thông** (*CN: Điện tử viễn thông)* | 7520207H | A00, A01 | 21 | 9 |
|  | **Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá** *(CN: Tự động hoá công nghiệp)* | 7520216H | A00, A01 | 21 | 9 |
|  | **Công nghệ thông tin** | 7480201H | A00, A01 | 42 | 18 |
|  | **Kỹ thuật xây dựng**  | 7580201H | A00, A01 | 63 | 27 |
|  | **Kỹ thuật xây dựng CTGT** (*CN: Xây dựng cầu đường)* | 7580205-111H | A00, A01 | 35 | 15 |
|  | **Kỹ thuật cơ khí** (*CN: Cơ khí ô tô)* | 7520103H | A00, A01 | 70 | 30 |
|  | **Kinh tế xây dựng** (*CN: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng)* | 7580301H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
|  | **Kinh tế vận tải** (*CN:Kinh tế vận tải biển)* | 7840104H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
|  | **Khai thác vận tải** (*CN:Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức)* | 7840101H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
| *Ghi chú:* (\*) Các ngành có yêu cầu riêng về sức khoẻ, chiều cao; chi tiết xem tại website: [www.ut.edu.vn](http://www.ut.edu.vn) |