|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD&ĐT GIA LAI **TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 275/CĐSP-ĐT | *Gia Lai, ngày 06 tháng 7 năm 2017* |

**BÁO CÁO**

**ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017**

Thực hiện Công văn số 2801/BGDĐT-GDĐH, ngày 30 tháng 6 năm 2017 V/v Hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu dự kiến của các ngành đào tạo,

Trường CĐSP Gia Lai báo cáo điều chỉnh mục 2.3 trong Đề án tuyển sinh năm 2017 của trường như sau:

**2.3. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và môn xét tuyển**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Môn xét | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu | | |
| Tổng chỉ tiêu | Phương thức 1 | Phương thức 2 |
| **480** | **349** | **131** |
| 1 | Sư phạm Toán học (Chuyên ngành Toán-Tin) | 51140209 | Toán, Lý, Hóa | A00 | 30 | 15 | 15 |
| Toán, Lý, Tiếng Anh | A01 |
| Toán, Hóa, Tiếng Anh | D07 |
| Toán, Sinh, Tiếng Anh | D08 |
| 2 | Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý-KTCN) | 51140211 | Toán, Lý, Hóa | A00 | 20 | 5 | 15 |
| Toán, Lý, Tiếng Anh | A01 |
| Toán, Lý, Sinh | A02 |
| 3 | Sư phạm Hóa học (Chuyên ngành Hóa-Sinh) | 51140212 | Toán, Lý, Hóa | A00 | 22 | 7 | 15 |
| Toán, Hóa, Sinh | B00 |
| Toán, Hóa, Tiếng Anh | D07 |
| Toán, Sinh, Tiếng Anh | D08 |
| 4 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp (Chuyên ngành Công nghệ) | 51140215 | Toán, Lý, Hóa | A00 | 0 | 0 | 0 |
| Toán, Hóa, Sinh | B00 |
| Toán, Lý, Tiếng Anh | A01 |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn (Chuyên ngành Văn-GDCD) | 51140217 | Ngữ văn, Sử, Địa | C00 | 30 | 15 | 15 |
| Ngữ Văn, Sử, Tiếng Anh | D14 |
| Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh | D15 |
| 6 | Sư phạm Lịch sử (Chuyên ngành Sử-Địa) | 51140218 | Ngữ văn, Sử, Địa  Ngữ văn, Toán, Sử  Ngữ văn, Toán, Địa | C00  C03  C04 | 25 | 10 | 15 |
| 7 | Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 35 | 18 | 17 |
| Toán, Lý, Tiếng Anh | A01 |
| 8 | Giáo dục Thể chất | 51140206 | Toán, Sinh, **NĂNG KHIẾU TDTT**  (hệ số 2). | T00 | 18 | 5 | 13 |
| 9 | Sư phạm Âm nhạc | 51140221 | Ngữ văn, **THANH NHẠC** (hệ số 2), Năng khiếu Âm nhạc (Thẩm âm, Tiết tấu) | N00 | 25 | 12 | 13 |
| 10 | Sư phạm Mỹ thuật | 51140222 | Ngữ văn, **HÌNH HỌA** (hệ số 2), Trang trí. | H00 | 18 | 5 | 13 |
| 11 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | Toán, Lý, Hóa | A00 | 129 | 129 | 0 |
| Toán, Lý, Tiếng Anh | A01 |
| Ngữ văn, Sử, Địa | C00 |
| 12 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Đọc, Kể diễn cảm và Hát) | M00 | 128 | 128 | 0 |

Trong đó có: 03 ngành không thay đổi, 09 ngành thay đổi (bỏ 01 ngành).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** | **HIỆU TRƯỞNG** |
| - Bộ GD&ĐT (để báo cáo);  - Đăng website Trường;  - Lưu: VT, Hồ sơ TS2017. | **(Đã ký)**  **TS. Trịnh Đào Chiến** |