**Mẫu 05**

Ảnh 4 x 6

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BỔNG**

**“SINH VIÊN TOÀN CẦU”**

**\*\*\***

Kính gửi: **- Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam**

**- Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên**

**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

* Họ và tên: ……………………………………... Giới tính: ………………………………....
* Ngày sinh: ……………………………………... Số điện thoại: …………………………….
* Số CMND/CCCD: …………………... Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ………………….
* Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………...
* Học sinh lớp: …………… Trường THPT: ………………………………………………….
* Ngành đăng ký xét tuyển/trúng tuyển vào Học viện: ………………………………………..
* Khoa đăng ký xét tuyển/trúng tuyển vào Học viện:
* Nếu đã nhập học tại Học viện: Tên lớp: ………………….. Mã sinh viên: …………………

**1. Phương thức trúng tuyển vào Học viện (Đánh xấu “X” vào phương thức trúng tuyển)**

|  |  |
| --- | --- |
| Tuyển thẳng (PT1) | Kết quả thi THPT Quốc gia 2024 (PT2) |
| Học bạ THPT (PT3) | Xét tuyển kết hợp (PT4) |

**2. Đối tượng tuyển thẳng (Nếu trúng tuyển theo PT1):** Tổng điểm

**3. Kết quả thi THPT Quốc gia (Nếu trúng tuyển theo PT2)**

Tổ hợp trúng tuyển: ……………………………….. Tổng điểm 3 môn: ………………………..

Điểm môn 1: …………… Điểm môn 2: …………… Điểm môn 3: ………………………….

**4. Kết quả xét Học bạ (Nếu trúng tuyển theo PT3):**

Tổ hợp trúng tuyển: …………………………… Tổng điểm 3 môn: …………………………..

Điểm môn 1: …………… Điểm môn 2: …………… Điểm môn 3: …………………………..

**5. Xét tuyển kết hợp (Nếu trúng tuyển theo PT4):**

Trúng tuyển theo tiêu chí số: ……………………… Đợt xét tuyển: ……………………………

**5.1 Tổng điểm trúng tuyển (Nếu trúng tuyển theo tiêu chí 1): ………………………………**

(Điểm ưu tiên (Nếu có): )

**5.2 Tổng điểm trúng tuyển (Nếu trúng tuyển theo tiêu chí 2): ……………………………**

+ Tổ hợp trúng tuyển: ………………………. Tổng điểm 3 môn: …………………………

(Trong đó: Điểm môn 1: ………… Điểm môn 2: ………… Điểm môn 3: ………….)

+ Điểm quy đổi kết quả cuộc thi Kiến thức Công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA 2024:………

+ Điểm ưu tiên (Nếu có): **II. CÁC TIÊU CHÍ ĐẠT ĐƯỢC**

*\* Thí sinh đánh xấu “X” vào nội dung tiêu chí xét của cá nhân đạt được*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung tiêu chí xét** | **Tiêu chí đạt (X)** |
| 1 | Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trình độ tối thiểu IELTS 4.5 điểm, TOEFL iBT 50 điểm, TOEFL ITP 450 điểm, A2 Key (KET) Cambridge English hoặc ngôn ngữ khác (Pháp, Nhật, Trung…) và tương đương. |  |
| 2 | Có giấy khen (hoặc giấy chứng nhận) đã tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, … |  |
| 3 | Đã từng học tập, sinh hoạt hoặc tham gia chương trình trao đổi văn hoá ở nước ngoài. |  |
| 4 | Đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào Học viện | NV số: …… |

* **Lưu ý:** 
  + Học viện chỉ xét các hồ sơ đạt từ 60 điểm trở lên.
  + Tại thời điểm xét chương trình trao đổi sinh viên, sinh viên được học bổng phải có kết quả học tập trung bình tích lũy từ 2.5 trở lên (hệ điểm 4) và có kết quả rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hà Nội, ngày tháng năm 2024*  **Người viết đơn**  (Ký và ghi rõ họ tên) |