|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  Số:  **2187** /QĐ-ĐHV | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  *Nghệ An, ngày 25 tháng 8 năm 2023* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học chính quy**

**Trường Đại học Vinh năm 2023**

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

*Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;*

*Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;*

*Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHV ngày 25/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học;*

*Căn cứ Đề án số 726/ĐA-ĐHV ngày 14/6/2023 của Trường Đại học Vinh về tuyển sinh năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-ĐHV ngày 06/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023;*

*Căn cứ Công văn số 3823/BGDĐT-GDĐH ngày 31/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hình thức chính quy năm 2023 của Trường Đại học Vinh;*

*Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;*

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công nhận 3.671 thí sinh trúng tuyển đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023 *(có bảng điểm trúng tuyển và danh sách kèm theo)*.

**Điều 2.** Các đơn vị: Đào tạo, Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài chính; các trường, khoa, viện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm đón tiếp, làm thủ tục nhập học cho thí sinh đã trúng tuyển.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị: Đào tạo, Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính Tổng hợp; các trường, khoa, viện; các đơn vị liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 3;  - Ban Giám hiệu;  - Lưu: HCTH, ĐT. | **HIỆU TRƯỞNG**    **GS.TS. Nguyễn Huy Bằng** |

**ơ**

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |

**SỐ LƯỢNG THÍ SINH VÀ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN**

**ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023**

*(Kèm theo Quyết định số: 2187 /QĐ-ĐHV, ngày 25 tháng 8 năm 2023*

*của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)*

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã ngành** | **Tên ngành** | **Điểm trúng tuyển** | | **Số lượng** | |
| **Phương thức 100 + 405** | **Phương thức**  **200 + 406** |
| 1. | 7140114 | Quản lý giáo dục | 23.25 | 26 | 22 | |
| 2. | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25.65 | 29,2 | 410 | |
| 3. | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 26.5 | 28 | 22 | |
| 4. | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 25.7 | 27,5 | 23 | |
| 5. | 7140209 | Sư phạm Toán học | 25 | 29,5 | 100 | |
| 6. | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.25 | 28 | 31 | |
| 7. | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24.4 | 28,65 | 31 | |
| 8. | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 24.8 | 29,25 | 26 | |
| 9. | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23.55 | 27,5 | 21 | |
| 10. | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.7 | 29 | 142 | |
| 11. | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.12 | 29 | 17 | |
| 12. | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 26.55 | 29 | 26 | |
| 13. | 7229042 | Quản lý văn hóa | 19 | 21 | 14 | |
| 14. | 7310101 | Kinh tế | 19 | 22 | 151 | |
| 15. | 7310201 | Chính trị học | 19 | 21 | 20 | |
| 16. | 7310205 | Quản lý nhà nước | 19 | 21 | 28 | |
| 17. | 7310630 | Việt Nam học *(CN Du lịch)* | 19 | 21 | 92 | |
| 18. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19 | 23 | 208 | |
| 19. | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 19 | 22 | 100 | |
| 20. | 7340301 | Kế toán | 19 | 23 | 363 | |
| 21. | 7380101 | Luật | 19 | 20 | 199 | |
| 22. | 7380107 | Luật kinh tế | 19 | 20 | 157 | |
| 23. | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18 | 19 | 4 | |
| 24. | 7480101 | Khoa học máy tính | 18 | 24 | 29 | |
| 25. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20 | 24 | 271 | |
| 26. | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19 | 23 | 113 | |
| 27. | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 26 | 27 | 0 | |
| 28. | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19 | 23 | 63 | |
| 29. | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17 | 22 | 44 | |
| 30. | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19 | 23 | 108 | |
| 31. | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 19 | 25 | |
| 32. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17 | 18 | 53 | |
| **TT** | **Mã ngành** | **Tên ngành** | **Điểm trúng tuyển** | | **Số lượng** | |
| **Phương thức 100 + 405** | **Phương thức**  **200 + 406** |
| 33. | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 | 18 | 8 | |
| 34. | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 17 | 18 | 27 | |
| 35. | 7620105 | Chăn nuôi | 17 | 18 | 15 | |
| 36. | 7620109 | Nông học | 17 | 18 | 2 | |
| 37. | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18 | 18 | 8 | |
| 38. | 7720301 | Điều dưỡng | 20 | 22 | 51 | |
| 39. | 7760101 | Công tác xã hội | 18 | 19 | 26 | |
| 40. | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17 | 18 | 10 | |
| 41. | 7850103 | Quản lý đất đai | 17 | 18 | 7 | |
| 42. | 7140209C | Sư phạm Toán học chất lượng cao | 25.5 | 0 | 24 | |
| 43. | 7340101C | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 20 | 23 | 15 | |
| 44. | 7480201C | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 21 | - | 37 | |
| 45. | 7140231C | Sư phạm Tiếng Anh *(lớp tài năng)* | 27 | - | 16 | |
| 46. | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.3 | 29 | 194 | |
| 47. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.75 | 26 | 103 | |
| 48 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 21 | 24 | 183 | |
| 49 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 24.75 | 26 | 32 | |
| **Tổng** | | | | | | **3671** | |

*Danh sách có 49 ngành và 3671 thí sinh trúng tuyển*