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


**ĐƠN ĐĂNG KÝ**

**SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ**

**THAY THẾ MÔN NGOẠI NGỮ TRONG TỔ HỢP XÉT TUYỂN**

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh - Trường Đại học Mở Hà Nội

**1. Họ và tên của thí sinh** *(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)*

................................................................................................................. Giới *(Nữ ghi 1, Nam ghi 0)*

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

*(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu)*

**3. Căn cước công dân số:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngày cấp:.........................Nơi cấp:.............................................. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**4. Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024** (nếu có)**:**

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

**5. Địa chỉ liên hệ:** *…………………………………………………….……………………….……………………….…………………...………………….........*

*..................................................................................................................................................................................................................................................*

**6. Điện thoại:** *………………………………………….............……….……***Email:**……………………....…………..…………………. …...........................

**7. Thông tin đăng ký xét tuyển và chứng chỉ thay thế môn ngoại ngữ**

| **TT** | **Mã ngành** | **Tên ngành** | **Mã tổ hợp xét tuyển** | **Loại chứng chỉ** | **Điểm/cấp độ chứng chỉ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Tôi làm đơn với nguyện vọng sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để thay thế môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển (THXT) và cam đoan những lời khai trong trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý‎ theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

***Ghi chú:***

*-*Loại Chứng chỉ, Điểm/Cấp độ chứng chỉ đủ điều kiện

+ Chứng chỉ Tiếng Anh có điểm đạt từ: IELTS ≥ 5.50, TOEFL iBT ≥ 65, TOEFL ITP ≥ 500;

+ Chứng chỉ Tiếng Trung Quốc có cấp độ từ HSK3 trở lên;

+ Chứng chỉ trong thời hạn có giá trị tính đến ngày **20/08/2024**.

|  | *.........................,ngày…….tháng…….năm 2024*  **Thí sinh ký, ghi rõ họ tên** |
| --- | --- |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI**

**HƯỚNG DẪN NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ**

**THAY THẾ MÔN NGOẠI NGỮ TRONG TỔ HỢP XÉT TUYỂN NĂM 2024**

1. **Chứng chỉ ngoại ngữ**

| **Chứng chỉ ngoại ngữ** | **Điểm ngoại ngữ quy đổi sang thang điểm 10** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **9,0** | **9,5** | **10,0** |
| **Tiếng Anh** |  |  |  |
| IELTS | 5.5 | 6.0 | Từ 6.5 |
| TOEFL iBT | 65-70 | 71-78 | Từ 79 |
| TOEFL ITP | 500-549 | 550-599 | Từ 600 |
| **Tiếng Trung Quốc** | HSK3 | HSK4 | Từ HSK5 |

1. **Mã tổ hợp xét tuyển**

| **TT** | **Các ngành đào tạo** | **Mã ngành** | **Tổ hợp xét tuyển** | **Mã THXT** | **Mã PTXT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | **HÌNH HỌA**, Ngữ văn, Tiếng Anh. | H06 | 301, 405, 406 |
| 2 | Thiết kế thời trang | 7210404 |
| 3 | Kế toán | 7340301 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh;  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A01  D01 | 100, 500 |
| 4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh;  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A01  D01 | 100, 402, 500 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
| 6 | Thương mại điện tử | 7340122 |
| 7 | Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh;  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A01  D01 | 100, 500 |
| 8 | Luật | 7380101 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 100, 500 |
| 9 | Luật quốc tế | 7380108 |
| 10 | Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | D01 | 100, 402, 500 |
| 11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Hóa học, Toán, Tiếng Anh | D07 | 100, 200, 301, 402, 500 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh;  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A01  D01 | 100, 301, 402, 500 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh;  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A01  D01 | 100, 402, 500 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 |
| 15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Hóa học, Toán, Tiếng Anh | D07 | 100, 200, 301, 402, 500 |
| 16 | Kiến trúc | 7580101 | **HÌNH HỌA**,Toán, Tiếng Anh. | V02 | 405, 406 |
| 17 | Thiết kế nội thất | 7580108 | **HÌNH HỌA**, Ngữ văn, Tiếng Anh. | H06 | 301, 405, 406 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | **TIẾNG ANH**, Toán, Ngữ văn | D01 | 100, 301, 500 |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | **TIẾNG ANH**, Toán, Ngữ văn;  **TIẾNG TRUNG**,Toán, Ngữ văn. | D01  D04 | 100, 301, 500 |
| 20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | **TIẾNG ANH**, Toán, Ngữ văn; | D01 | 100, 500 |
| 21 | Quản trị khách sạn | 7810201 |

1. **Hồ sơ nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế**

**- Hồ sơ gồm**

+ Đơn đăng ký (theo mẫu);

+ Bản sao Chứng chỉ ngoại ngữ (Nhà trường sẽ kiểm tra bản gốc Chứng chỉ khi thí sinh nhập học).

- Nơi nhận hồ sơ trực tiếp Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh - Trường Đại học Mở Hà Nội, Nhà B101 Phố Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Hotline 024.6297.4545 – 024.6297.4646;

- Trường hợp nộp qua bưu điện thời gian tính theo dấu của bưu điện theo các mốc thời gian sau:

+ Trước ngày **24/06/2024** đối với thí sinh đăng ký theo hình thức xét tuyển sớm (các phương thức xét tuyển 200 gồm các ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm; 406 gồm các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc);

+ Trước **17h00** ngày **20/07/2024** đối với thí sinh đăng ký phương thức khác theo lịch xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT (gồm tất cả các ngành).