|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯Số: 37/TB-ĐHV | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯*Nghệ An, ngày 28 tháng 3 năm 2025* |

**THÔNG BÁO SỐ 1**

**Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh**

**năm học 2025 - 2026**

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2025 - 2026, đ­ược sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Tr­ường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Trường Đại học Vinh năm học 2025 - 2026 như­ sau:

**1. Đối tư­ợng và điều kiện dự tuyển:**

Tuyển sinh trong cả nư­ớc với học sinh lớp 9 Trung học cơ sở (THCS) năm học 2024 - 2025 có đủ các điều kiện sau đây:

- Tốt nghiệp THCS;

- Xếp loại học tập và rèn luyện của 4 năm cấp THCS đạt loại Khá trở lên.

- Điểm trung bình môn chuyên cấp Trung học cơ sở đạt từ **7,0** trở lên (đối với lớp chuyên Vật lý, chuyên Hóa học và chuyên Sinh học lấy điểm môn Khoa học tự nhiên).

**2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng 350 chỉ tiêu**

Chỉ tiêu cụ thể *(dự kiến)*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hệ chuyên** | **Số lớp** | **Chỉ tiêu *(dự kiến)*** |
| Chuyên Toán học | 2 | 70 |
| Chuyên Tin học | 1 | 35 |
| Chuyên Vật lý | 1 | 35 |
| Chuyên Hoá học | 1 | 35 |
| Chuyên Sinh học | 1 | 35 |
| Chuyên Ngữ văn | 1 | 35 |
| Chuyên Tiếng Anh | 3 | 105 |

Đối với chuyên Tin học, Nhà trường xét tuyển tối đa 30% chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên bằng môn Toán.

**3. Phương thức tuyển sinh**

**3.1. Tổ chức thi tuyển**

**a)Sơ tuyển**: Hội đồng tuyển sinh thực hiện sơ tuyển hồ sơ thí sinh về đối tượng và điều kiện dự tuyển. Các hồ sơ đáp ứng đầy đủ đối tượng và điều kiện dự tuyển sẽ được tham gia thi tuyển.

**b) Thi tuyển:** Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển được tham gia dự thi: 03 bài thi vòng I (Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh) và 01 bài thi vòng II là môn chuyên.

***- Các bài thi vòng I***

+ Môn Toán theo hình thức trắc nghiệm (2 phần: Trắc nghiệm 4 lựa chọn và Trắc nghiệm trả lời ngắn). Thời gian làm bài 90 phút, thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

+ Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài 120 phút, thí sinh làm bài trên giấy thi.

+ Môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài 60 phút, thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

*-* ***Bài thi vòng II (môn chuyên)***

Bài thi môn chuyên được tổ chức theo từng lớp chuyên:

+ Chuyên Toán thi môn Toán;

+ Chuyên Ngữ văn thi môn Ngữ văn;

+ Chuyên Tiếng Anh thi môn Tiếng Anh;

+ Chuyên Vật lý thi môn Khoa học tự nhiên ở mạch nội dung **Năng lượng và sự biến đổi.**

+ Chuyên Hóa học thi môn Khoa học tự nhiên ở mạch nội dung **Chất và sự biến đổi của chất.**

+ Chuyên Sinh học thi môn Khoa học tự nhiên ở mạch nội dung **Vật sống.**

+ Chuyên Tin học thi môn Toán hoặc môn Tin học.

Thí sinh thi các môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đăng ký.

Hình thức thi: Các môn Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thí sinh làm bài trên giấy thi; môn Tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm và tự luận, thí sinh làm bài trên giấy thi; môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy tính.

Thời gian làm bài thi các bài thi môn chuyên là 150 phút.

***- Thời gian thi***: Ngày 10, 11 và 12/6/2025

+ **08h00, ngày 10/6/2025:** Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, nhận thẻ dự thi; đính chính sai sót; phổ biến quy chế thi.

+ **14h00, ngày 10/6/2025:** Xử lý sai sót *(nếu có)* tại phòng Đào tạo.

+ **07h30, ngày 11/6/2025:** Thí sinh dự thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm (2 phần: Trắc nghiệm 4 lựa chọn và Trắc nghiệm trả lời ngắn). Thời gian làm bài 90 phút, thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

+ **09h30, ngày 11/6/2025:** Thí sinh dự thi môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm, thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm. Thời gian làm bài 60 phút.

+ **14h00, ngày 11/6/2025:** Thí sinh dự thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài 120 phút, làm bài trên giấy thi.

**+ 07h30, ngày 12/6/2025:** Thí sinh dự thi môn Chuyên tương ứng theo lớp chuyên đã đăng ký. Thời gian làm bài thi các bài thi môn chuyên là 150 phút.

**3.2. Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi**

- Điểm các bài thi vòng I tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10;

- Điểm bài thi môn Chuyên tính theo thang điểm 20, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 20;

**3.3. Xét trúng tuyển**

- Điểm xét tuyển = Điểm thi môn chuyên x 1,5 + Tổng điểm các bài thi vòng I.

- Nguyên tắc xét tuyển:

+ Thí sinh phải tham gia đủ tất cả các bài thi vòng 1 và bài thi môn chuyên, không vi phạm quy chế thi;

+ Xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu có các thí sinh mà điểm xét tuyển bằng nhau sẽ xét theo tiêu chí phụ với thứ tự ưu tiên: 1) Điểm thi môn chuyên; 2) Đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Tỉnh cấp trung học cơ sở ở môn thi tương ứng với môn chuyên; 3) Trung bình chung điểm tổng kết môn chuyên cấp Trung học cơ sở.

- Đối với lớp chuyên Tin học nhà trường xét tuyển tối đa 30% chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký dự thi bằng môn Toán. Số lượng cụ thể sẽ do Hội đồng tuyển sinh căn cứ trên kết quả thi môn chuyên và số lượng thí sinh đăng ký dự thi của từng môn chuyên để quyết định.

**4. Đăng ký dự tuyển**

a) Thí sinh đăng ký trực tuyến tại website của Trường Đại học Vinh.

b) Lệ phí dự tuyển: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

c) Thời gian đăng ký*:* Từ ngày 15/5 đến hết ngày 22/5/2025.

**Thông tin liên hệ:** Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, Điện thoại: 0238.8988989, Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Các trường THCS;- Các cơ quan truyền thông, báo chí;- Sở GD&ĐT Nghệ An (b/c);- Lưu: HCTH, ĐT. | **KT. HIỆU TRƯỞNG****PHÓ HIỆU TRƯỞNG****PGS.TS. Trần Bá Tiến** |