B TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ------------------ ---------------------

 SỐ: /TB-CĐKTCT-ĐT

 *TP.HCM, ngày 7 tháng 4 năm 2017*

**THÔNG BÁO**

*Về việc dự kiến kết quả phân chuyên ngành*

*đối với ngành Điện, điện tử; ngành Điện tử, truyền thông và*

*ngành Công nghệ thông tin khóa 2015*

1. **Chỉ tiêu chuyên ngành:**

 *Số lớp Chỉ tiêu Điểm chuẩn*

* 1. Ngành công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
* Chuyên ngành CNKT Điện công nghiệp (ĐCN) 4 lớp 305 SV **ĐTB ≥ 5.42**
* Chuyên ngành CNKT Điện tử công nghiệp (ĐTCN) 3 lớp 227 SV
	1. Ngành công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông
* Chuyên ngành CNKT Điện tử viễn thông (ĐTVT) 1 lớp 85 SV **ĐTB ≥ 5.41**
* Chuyên ngành CNKT Viễn thông & Mạng

máy tính (VT&MMT) 1 lớp 84 SV

* 1. Ngành công nghệ thông tin
* Chuyên ngành Công nghệ phần mềm (CNPM) 3 lớp 174 SV
* Chuyên ngành Mạng máy tính (MMT) 1 lớp 60 SV **ĐTB ≥ 5.31**
1. **Thống kê số lượng sinh viên đăng ký chuyên ngành:**
	1. Ngành công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **LỚP** | **SĨ SỐ** | **CHUYÊN NGÀNH** | **GHI CHÚ** |
| **ĐCN** | **ĐTCN** | **Không đăng ký** |
| 1 | CĐ ĐĐT 15A | 83 | 67 | 14 | 2 | Những trường hợp không đăng ký, Nhà trường phân vào chuyên ngành Điện tử công nghiệp |
| 2 | CĐ ĐĐT 15B | 76 | 50 | 23 | 3 |
| 3 | CĐ ĐĐT 15C | 80 | 61 | 16 | 3 |
| 4 | CĐ ĐĐT 15D | 72 | 53 | 15 | 4 |
| 5 | CĐ ĐĐT 15E | 77 | 49 | 26 | 2 |
| 6 | CĐ ĐĐT 15F | 69 | 45 | 23 | 1 |
| 7 | CĐ ĐĐT 15G | 75 | 41 | 31 | 3 |
| **TỔNG CỘNG** | **532** | **366** | **148** | **18** |  |

* 1. Ngành công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **LỚP** | **SĨ SỐ** | **CHUYÊN NGÀNH** | **GHI CHÚ** |
| **ĐTVT** | **VT&MTT** | **Không đăng ký** |
| 1 | CĐ ĐTTT 15A | 82 | 48 | 33 | 1 | Những trường hợp không đăng ký, Nhà trường phân vào chuyên ngành VT&MMT |
| 2 | CĐ ĐTTT 15B | 87 | 50 | 34 | 3 |
| **TỔNG CỘNG** | **169** | **98** | **67** | **4** |  |

* 1. Ngành công nghệ thông tin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **LỚP** | **SĨ SỐ** | **CHUYÊN NGÀNH** | **GHI CHÚ** |
| **CNPM** | **MMT** | **Không đăng ký** |
| 1 | CĐ TH 15A | 61 | **18** | 38 | 5 | Những trường hợp không đăng ký, Nhà trường phân vào chuyên ngành Công nghệ phần mềm |
| 2 | CĐ TH 15B | 53 | **31** | 17 | 5 |
| 3 | CĐ TH 15C | 57 | **39** | 12 | 6 |
| 4 | CĐ TH 15D | 63 | **39** | 19 | 5 |
| **TỔNG CỘNG** | **234** | **127** | **86** | **21** |  |

1. **Điều kiện xét chuyên ngành**
	1. Ngành CNKT Điện, điện tử
		1. *Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Điện công nghiệp*
* Chỉ tiêu: **305** sinh viên
* Đăng ký: **366** sinh viên
* Thừa so với chỉ tiêu: **61** sinh viên
* Nhà trường chuyển 61 sinh viên không thỏa điều kiện điểm chuẩn của chuyên ngành CNKT Điện công nghiệp (mục 1 của thông báo này) sang chuyên ngành CNKT Điện tử công nghiệp.
	+ 1. *Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Điện tử công nghiệp*
* Chỉ tiêu: **228** sinh viên
* Số lượng đăng ký: **166** sinh viên
* Số chỉ tiêu còn thiếu: **61** sinh viên
	1. Ngành CNKT Điện tử, truyền thông
		1. *Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông*
* Chỉ tiêu: **85** sinh viên
* Số lượng đăng ký: **98** sinh viên
* Thừa so với chỉ tiêu: **13** sinh viên
* Nhà trường chuyển 13 sinh viên không thỏa điều kiện điểm chuẩn của chuyên ngành CNKT ĐTVT (mục 1 của thông báo này) sang chuyên ngành CNKT VT&MMT.
	+ 1. *Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Viễn thông và Mạng máy tính*
* Chỉ tiêu: **84** sinh viên
* Số lượng đăng ký: **71** sinh viên
* Số chỉ tiêu còn thiếu: **13** sinh viên
	1. Ngành Công nghệ thông tin
		1. *Chuyên ngành Công nghệ phần mềm*
* Chỉ tiêu: **174** sinh viên
* Số lượng đăng ký: **148** sinh viên
* Số chỉ tiêu còn thiếu: **26** sinh viên
	+ 1. *Chuyên ngành Mạng máy tính*
* Chỉ tiêu: **60** sinh viên
* Số lượng đăng ký: **86** sinh viên
* Thừa so với chỉ tiêu: **26** sinh viên
* Nhà trường chuyển 26 sinh viên không thỏa điều kiện điểm chuẩn của chuyên ngành Mạng máy tính (mục 1 của thông báo này) sang chuyên ngành Công nghệ phần mềm.
1. **Kết quả**
	1. Ngành CNKT Điện, điện tử

| **STT** | **LỚP CHUYÊN NGÀNH** | **THÀNH PHẦN LỚP CHUYÊN NGÀNH** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **TÊN LỚP** | **BUỔI** | **SĨ SỐ** | **LỚP CŨ** | **SĨ SỐ** |
| 1 | CĐ ĐĐT 15ĐA | SÁNG | 76 | **CĐ ĐĐT 15A** | 52 | *Xem danh sách đính kèm* |
| CĐ ĐĐT 15E | 13 |
| CĐ ĐĐT 15F | 11 |
| 2 | CĐ ĐĐT 15ĐB | CHIỀU | 77 | **CĐ ĐĐT 15B** | 40 |
| CĐ ĐĐT 15G | 37 |
| 3 | CĐ ĐĐT 15ĐC | CHIỀU | 76 | **CĐ ĐĐT 15C** | 46 |
| CĐ ĐĐT 15E | 30 |
| 4 | CĐ ĐĐT 15ĐD | SÁNG | 76 | **CĐ ĐĐT 15D** | 46 |
| CĐ ĐĐT 15F | 30 |
| 5 | CĐ ĐĐT 15ĐTE | CHIỀU | 77 | **CĐ ĐĐT 15E** | 34 |
| CĐ ĐĐT 15A | 31 |
| CĐ ĐĐT 15D | 12 |
| 6 | CĐ ĐĐT 15ĐTF | CHIỀU | 76 | **CĐ ĐĐT 15F** | 28 | *Xem danh sách đính kèm* |
| CĐ ĐĐT 15C | 34 |
| CĐ ĐĐT 15D | 14 |
| 7 | CĐ ĐĐT 15ĐTG | SÁNG | 74 | **CĐ ĐĐT 15G** | 38 |
| CĐ ĐĐT 15B | 36 |

* 1. Ngành CNKT Điện tử, truyền thông

| **STT** | **LỚP CHUYÊN NGÀNH** | **THÀNH PHẦN LỚP CHUYÊN NGÀNH** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **TÊN LỚP** | **BUỔI** | **SĨ SỐ** | **LỚP CŨ** | **SĨ SỐ** |
| 1 | CĐ ĐTTT 15VT | SÁNG | 85 | CĐ ĐTTT 15A | 40 | *Xem danh sách đính kèm* |
| CĐ ĐTTT 15B | 45 |
| 2 | CĐ ĐTTT 15MT | CHIỀU | 84 | CĐ ĐTTT 15A | 42 |
| CĐ ĐTTT 15B | 42 |

* 1. Ngành Công nghệ thông tin

| **STT** | **LỚP CHUYÊN NGÀNH** | **THÀNH PHẦN LỚP CHUYÊN NGÀNH** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **TÊN LỚP** | **BUỔI**  | **SĨ SỐ** | **LỚP CŨ** | **SĨ SỐ** |
| 1 | CĐ TH 15PMA | SÁNG | 58 | **CĐ TH 15A** | 32 | *Xem danh sách đính kèm* |
| CĐ TH 15D | 26 |
| 2 | CĐ TH 15PMB | SÁNG | 58 | **CĐ TH 15B** | 43 |
| CĐ TH 15D | 15 |
| 3 | CĐ TH 15PMC | CHIỀU | 58 | **CĐ TH 15C** | 46 |
| CĐ TH 15D | 12 |
| 4 | CĐ TH 15MMT | CHIỀU | 60 | CĐ TH 15A | 29 |
| CĐ TH 15B | 10 |
| CĐ TH 15C | 11 |
| CĐ TH 15D | 10 |

1. **Thời gian khiếu nại:**

Sinh viên khiếu nại (nếu có) liên hệ thầy Hải (phòng Đào tạo) trước **16h ngày 21/04/2017**. Sau thời gian này sinh viên không được khiếu nại và phải theo học đúng chuyên ngành, Lớp đã được Nhà trường sắp xếp.

 **HIỆU TRƯỞNG**