|  |  |
| --- | --- |
| HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  **HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

Số: 779 /HVN–QLĐT Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

**THÔNG BÁO**

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT

(HỌC BẠ ĐỢT 3)

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN) là trường đại học công lập trọng điểm quốc gia. Học viên luôn coi trọng chất lượng giáo dục – yếu tố quyết định thành công của Nhà trường. Học viện luôn cam kết [đảm bảo chất lượng](http://www.vnua.edu.vn/DATA/0/IMAGES/2018/07/tuyen-sinh1/kiem%20dinh%20dai%20hoc.png) theo chuẩn đầu ra đã công bố với xã hội; luôn chú trọng gắn kết giữa lý thuyết với thực tiễn đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đáp ứng thành thạo yêu cầu của doanh nghiệp và thực tiễn xã hội. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực tự chủ và trách nhiệm; đạt chuẩn về [ngoại ngữ](http://www.vnua.edu.vn/DATA/0/IMAGES/2018/07/tuyensinh/2018-1207ttnn001.jpg), [tin học](http://www.vnua.edu.vn/DATA/0/IMAGES/2018/07/tuyensinh/FLink%202_CNTT-final.png), [kỹ năng mềm](http://www.vnua.edu.vn/DATA/0/IMAGES/2018/07/tuyensinh/2018-knm001.jpg).

Học viện thông báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ) vào Học viện là 18 điểm. Điểm trúng tuyển theo các ngành cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã** | **Ngành** | **Điểm trúng tuyển**  **(Tổng điểm TBC của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển)** |
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 |
| 2 | 7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 20 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
| 3 | 7420201P | Công nghệ sinh học định hướng nghề nghiệp (POHE) | 20 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22\* |
| 5 | 7480201P | Công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp (POHE) | 18 |
| 6 | 7640101 | Thú y | 20 |
| 7 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18 |
| 8 | 7620105 | Chăn nuôi | 20 |
| 9 | 7620105P | Chăn nuôi định hướng nghề nghiệp (POHE) | 20 |
| 10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24\* |
| 11 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 18 |
| 12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 |
| 13 | 7340301 | Kế toán | 18 |
| 14 | 7340301P | Kế toán định hướng nghề nghiệp (POHE) | 18 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 |
| 16 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 18 |
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18 |
| 18 | 7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 18 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
| 19 | 7620103 | Khoa học đất | 18 |
| 20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 18 |
| 21 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 18 |
| 22 | 7310101 | Kinh tế | 18 |
| 23 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 18 |
| 24 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 18 |
| 25 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 18 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
| 26 | 7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 18 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
| 27 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 18 |
| 28 | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí định hướng nghề nghiệp (POHE) | 18 |
| 29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18 |
| 30 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 18 |
| 31 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 18 |
| 32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21\* (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
| 33 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 18 |
| 34 | 7620101P | Nông nghiệp định hướng nghề nghiệp (POHE) | 18 |
| 35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18 |
| 36 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 18 |
| 37 | 7620116P | Phát triển nông thôn định hướng nghề nghiệp (POHE) | 18 |
| 38 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18 |
| 39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21\* |
| 40 | 7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 18 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
| 41 | 7310301 | Xã hội học | 18 |
| 42 | 7620113P | Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan định hướng nghề nghiệp (POHE) | 20 |

*Ghi chú:*

*\*: Điểm xét tuyển = Tổng điểm TBC của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên.*

Thông tin tuyển sinh chi tiết đối với các ngành của HVN có tại website:<http://tuyensinh.vnua.edu.vn/>

Thí sinh có thể liên hệ để được tư vấn trực tiếp qua:

Điện thoại: **0961.926.639; 0901.639.266; 024.6261.7578; 024.6261.7520**

Facebook: <https://www.facebook.com/hocviennongnghiep/>

Email: [tuyensinh@vnua.edu.vn](mailto:tuyensinh@vnua.edu.vn)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Bộ Giáo dục và ĐT (báo cáo);  - Bộ NN và PTNT (báo cáo);  - Hội đồng Học viện (báo cáo và phối hợp);  - Ban Giám đốc;  - Thí sính đăng ký xét tuyển (website) ;  - Lưu QLĐT, VT, NPD (5). | **TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **PHÓ GIÁM ĐỐC**  **(đã ký)**    **Nguyễn Xuân Trạch** |