|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2021**

1. **Họ, chữ đệm và tên của thí sinh** *(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa*

*có dấu):*…………………..……………..…………… Giới tính: Nam Nữ

1. **Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:**

*(Nếu ngày, tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)*

1. **Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi theo Trường học năm lớp 12):**

Tên trường:………………………………....................................................Mã trường:………………….....

Tỉnh( Thành phố)/Mã:………………………………..Quận( Huyện)/Mã……………………………………

Khu vực:…………………….Đối tượng:……………

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

1. **Số báo danh dự thi Tốt nghiệp THPT 2021:**

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

1. **Năm tốt nghiệp THPT** *(Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô )*

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

1. **Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân**

*(Ghi mỗi số vào 1 ô)*

Cấp ngày ......../........./...............tại:....................................................................................................................

1. **Địa chỉ liên hệ** *(Ghi rõ tên người nhận, số nhà, đường phố hoặc xóm, thôn):*………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện:………………… … …….Tỉnh/TP:………………………………………..................................

Số điện thoại phụ huynh:…………………………….Số điện thoại thí sinh:.…………………………………

Email: .

1. **Phương thức xét tuyển thẳng kết hợp** *(thí sinh chỉ lựa chọn 1 trong 4 phương thức sau):*
   1. Đạt giải:…………………….. Môn thi:……………………….Cấp:…………………………………..
   2. Chứng chỉ tiếng Anh IELTS:…………….điểm
   3. Xét theo tiêu chí HỌC SINH GIỎI:

Điểm TBC lớp 10: ……………….…….Kết quả xếp loại học lực:……………………………………

Điểm TBC lớp 11: …………………..…Kết quả xếp loại học lực:……………………………………

Điểm TBC lớp 12……….……………...Kết quả xếp loại học lực:……………………………………

8.4 Xét theo tổng điểm tổ hợp môn cả năm lớp 12>=24 điểm

Tổ hợp môn:…………………… (A00, A01, D01, D07). Tổng điểm:………………………............

Điểm TBC cả năm: Toán………; Vật lý:…........; Hóa học:…… Tiếng anh:……; Ngữ văn:………

1. **Phương thức xét tuyển học bạ:** *(thí sinh chỉ lựa chọn 1 trong 2 phương thức sau):*

9.1. Điểm tổ hợp môn cả năm lớp 12*(điền điểm tổng kết môn học tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển):*

Tổ hợp môn:…………………… (A00, A01, D01, D07). Tổng điểm:………………………

Điểm TBC cả năm: Toán………; Vật lý:…........; Hóa học:…… Tiếng anh:……; Ngữ văn:………

9.2. Điểm trung bình chung cả năm lớp 12**:** …………. điểm

1. **Ngành đăng ký xét tuyển:**

Nguyện vọng 1: Mã ngành:…………… Tên ngành:…………………..………………CSĐT\*:…………

Nguyện vọng 2: Mã ngành:…………… Tên ngành:………………………..…………CSĐT\*:…………

*…………, ngày….. tháng …. .năm ...... 2021*

*CSĐT\*: Cơ sở đào tạo của Trường*

*(Hà Nội; Vĩnh Phúc; Thái Nguyên)*

**Thí sinh ký và ghi rõ họ tên**