|  |  |
| --- | --- |
| BỘ CÔNG THƯƠNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG**

**HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018**

**I. Thông tin thí sinh**

1. Họ tên thí sinh: ….......................................................................... ĐT: ……………………
2. Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................Nơi sinh.....................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Số báo danh trong kỳ thi THPTQG 2018:
2. Điểm xét tuyển:………….Tổ hợp:…………..

  **II. Nội dung các nguyện vọng đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên ngành** | **Mã ngành** | **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
|  |  |  |  |

1. Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: Ông/Bà: …………………………………………

Số nhà: .............................Thôn/Xóm....................................Xã/Phường..............................

Quận/Huyện............................................................Tỉnh/Tp................................................

.........., ngày ....... tháng 8 năm 2018

**NGƯỜI NHẬN NGƯỜI LÀM ĐƠN**

*(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung từ ngày 14/8/2018.

2. Thí sinh nộp Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung cùng với bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2018 khi thực hiện đăng ký xét tuyển bổ sung (nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi bằng thư chuyển phát nhanh).

3. Nhà trường nhận HSXT đến khi đủ chỉ tiêu bổ sung thì không nhận hồ sơ XTNVBS nữa.

4. Danh sách trúng tuyển đợt bổ sung vào hệ đại học chính quy được công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh [**tuyensinh.epu.edu.vn**](http://www.tuyensinh.epu.edu.vn/)của trường Đại học Điện lực.

**Thí sinh gửi Hồ sơ đăng ký NVBS gồm**:

1. Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính)

2. Phiếu đăng ký NVBS

**Hồ sơ đăng ký NVBS nộp về**:

Phòng Đào tạo - Bộ phận tuyển sinh,   
Trường Đại học Điện lực  
Địa chỉ: Số 235, đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.  
ĐT: **024.22452662**

**I. Thông tin về việc đăng ký nguyện vọng bổ sung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã ngành** | **Tên ngành** | **Các tổ hợp môn xét tuyển** | **Điểm XT** |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị du lịch, khách sạn) | A00, D07, A01, D01 | 15.50 |
| 2 | 7340101\_CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15.00 |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Gồm 2 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng) | A00, D07, A01, D01 | 15.00 |
| 4 | 7340201\_CLC | Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15.00 |
| 5 | 7340301 | Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán và kiểm soát) | A00, D07, A01, D01 | 15.50 |
| 6 | 7340301\_CLC | Kế toán chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15.00 |
| 7 | 7340302 | Kiểm toán | A00, D07, A01, D01 | 14.00 |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 4 chuyên ngành: Hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; Tự động hoá Hệ thống điện; Điều khiển kết nối nguồn phân tán) | A00, D07, A01 | 16.00 |
| 9 | 7510301\_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất lượng cao (Gồm 2 chuyên ngành: Hệ thống điện chất lượng cao; Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao) | A00, D07, A01 | 15.00 |
| 10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, D07, A01, D01 | 15.00 |
| 11 | 7510601\_CLC | Quản lý công nghiệp chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15.00 |
| 12 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00, D07, A01, D01 | 15.00 |
| 13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, D07, A01, D01 | 14.00 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản trị và an ninh mạng; Hệ thống thương mại điện tử) | A00, D07, A01, D01 | 16.00 |
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển; Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp) | A00, D07, A01 | 16.00 |
| 16 | 7510303\_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá chất lượng cao | A00, D07, A01 | 15.00 |
| 17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Gồm 5 chuyên ngành: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Điện tử và kỹ thuật máy tính; Điện tử và robot; Điện tử y tế) | A00, D07, A01 | 15.00 |
| 18 | 7510302\_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông chất lượng cao | A00, D07, A01 | 15.00 |
| 19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (Gồm 2 chuyên ngành: Nhiệt điện; Điện lạnh) | A00, D07, A01 | 14.00 |
| 20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, D07, A01 | 14.00 |
| 21 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00, D07, A01 | 14.00 |
| 22 | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, D07, A01 | 14.00 |
| 23 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình điện; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quản lý dự án và công trình điện) | A00, D07, A01 | 14.00 |
| 24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Công nghệ chế tạo thiết bị điện) | A00, D07, A01 | 15.00 |
| 25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, D07, A01 | 15.00 |

**Tổ hợp xét tuyển:**

**A00: Toán, Lý, Hoá; A01: Toán, Lý, Anh; D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hoá, Anh**