**THÔNG BÁO**

ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CÁC NGÀNH CĐ TRƯỜNG CĐSP GIA LAI NĂM 2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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, ĐịaNgữ văn, Toán, SửNgữ văn, Toán, Địa | C00C03C04 | 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 |