**Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM**

**Thêm phương thức xét điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM**

Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM vừa công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2020. Theo đó, năm nay nhà trường tuyển sinh 17 ngành đại học theo 3 phương thức, cụ thể:

1. Phương thức 1: xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thỏa tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do trường công bố và có đăng ký xét tuyển theo quy định.

2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (5 học kỳ gồm lớp 10, lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12).

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 đến 2020, có hạnh kiểm khá trở lên.

+ Tổng điểm trung bình 3 môn trong 5 học kỳ thuộc tổ hợp xét tuyển phải từ 18 điểm.

3. Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

**Quy trình đăng ký xét tuyển**

Phương thức 1: thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, của Bộ GD-ĐT.

Phương thức 2 và phương thức 3

+ Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ <http://ts.hcmunre.edu.vn>.

+ Bước 2: In bảng đăng ký ở bước 1, hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu của trường.

+ Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển phương thức 2 và phương thức 3: 1 Túi hồ sơ theo mẫu trường; 1 Phiếu đăng ký xét tuyển vào trường; Bản chứng nhận kết quả sử dụng xét tuyển:

- Đối với phương thức 2: 01 Bản sao có công chứng học bạ Trung học Phổ thông (hoặc tương đương);

- Đối với phương thức 3: 1 Bản photo giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 của ĐH Quốc gia TP.HCM; 1 Bản sao có công chứng các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 Bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận thư (địa chỉ liên hệ của thí sinh).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NGÀNH XÉT TUYỂN** | **MÃ**  **NGÀNH** | **TỔ HỢP**  **XÉT TUYỂN** | **CHỈ TIÊU** | | |  |
| **PT1** | **PT2** | **PT3** |
| **1** | Quản trị kinh doanh  CN Quản trị kinh doanh bất động sản  CN Quản trị kinh doanh tổng hợp | 7340101 | A00, A01,  B00, D01 | 60 | 48 | 10 |
| **2** | Địa chất học  CN Địa chất môi trường  CN Địa chất công trình – Địa chất  thủy văn | 7440201 | A00, A01,  A02, B00 | 40 | 55 | 4 |
| **3** | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | A00, A01,  B00, D01 | 20 | 27 | 2 |
| **4** | Thủy văn học  CN Thủy văn  CN Quản lý và giảm nhẹ thiên tai | 7440224 | A00, A01,  B00, D01 | 20 | 27 | 2 |
| **5** | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 | A00, A01,  B00, D01 | 20 | 27 | 2 |
| **6** | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01,  B00, D01 | 20 | 27 | 2 |
| **7** | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01,  B00, D01 | 55 | 40 | 4 |
| **8** | Công nghệ kỹ thuật môi trường  CN Kỹ thuật môi trường  CN Quá trình thiếp bị và điều khiển  công nghệ môi trường | 7510406 | A00, A01,  A02, B00 | 100 | 138 | 10 |
| **9** | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ  CN Trắc địa công trình  CN Kỹ thuật địa chính  CN Địa tin học | 7520503 | A00, A01,  A02, B00 | 40 | 55 | 4 |
| **10** | Kỹ thuật tài nguyên nước | 7580212 | A00, A01,  A02, B00 | 40 | 55 | 4 |
| **11** | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, A01,  A02, B00 | 40 | 55 | 4 |
| **12** | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01,  A02, B00 | 105 | 84 | 15 |
| **13** | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01,  B00, D01 | 48 | 60 | 11 |
| **14** | Quản lý đất đai  CN Địa chính  CN Quy hoạch đất đai  CN Hệ thống thông tin quản lý đất đai  CN Định giá và Quản trị bất động sản | 7850103 | A00, A01,  B00, D01 | 125 | 100 | 18 |
| **15** | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 7850195 | A00, A01,  B00, D01 | 20 | 27 | 2 |
| **16** | Quản lý tài nguyên khoáng sản | 7850196 | A00, A01,  A02, B00 | 20 | 27 | 2 |
| **17** | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | A00, A01,  A14, B00 | 20 | 27 | 2 |