|  |  |
| --- | --- |
| BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|  |  |

QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU CHUYÊN MÔN TUYỂN SINH

NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 624/TB-ĐHTL ngày 27tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

1. KHOA CÔNG TRÌNH
2. *KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY (62580202)*

* Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật tài nguyên nước; Các ngành thuộc khối xây dựng có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.
* Ngành/chuyên ngành gần: Kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Địa kỹ thuật xây dựng; Thủy văn học; Cấp thoát nước; Cơ học chất lỏng; Cơ học vật rắn; Quản lý xây dựng; Các ngành thuộc khối xây dựng khác.

Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định

1. *ĐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG (62580211)*

* Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Địa kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, kỹ thuật xây dựng công trình hầm; Các ngành thuộc khối xây dựng có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.
* Ngành/chuyên ngành gần: Xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật công trình biển, kỹ thuật xây dựng công trình cảng; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Các ngành thuộc khối xây dựng; kỹ thuật địa chất, địa vật lý;

Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.

1. *CƠ HỌC VẬT RẮN (62440107)*

* Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Cơ học vật rắn;
* Ngành/chuyên ngành gần: Toán ứng dụng; Các ngành thuộc khối Cơ khí cơ kỹ thuật, khối Xây dựng; Cơ kỹ thuật.

Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.

1. KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
2. *KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG ( 62580210)*

* Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật tài nguyên nước; Cấp thoát nước; Các ngành thuộc khối kiến trúc và xây dựng có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.
* Ngành/chuyên ngành gần: Thủy văn học; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng; Quy hoạch vùng và đô thị; Quản lý đô thị và công trình; Các ngành thuộc khối kiến trúc và xây dựng khác.

Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.

1. *KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC (62580212)*

* Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Cấp thoát nước; Các ngành thuộc khối xây dựng có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.
* Ngành/chuyên ngành gần: Nhóm chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Nhóm công nghệ kỹ thuật Xây dựng; Thủy văn học.

Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.

1. *CƠ HỌC CHẤT LỎNG (62440108)*

* Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Cơ học chất lỏng,
* Ngành/chuyên ngành gần: Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Cấp thoát nước; Thủy văn học; Kỹ thuật môi trường; Xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật công trình xây dựng.

Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.

1. KHOA THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
2. *THỦY VĂN HỌC (62440224)*

* Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Thủy văn học; Hải dương học; Các ngành thuộc khối Khoa học trái đất có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.
* Ngành/chuyên ngành gần: Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Cấp thoát nước; Kỹ thuật môi trường; Xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật công trình biển.

Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.

1. KHOA MÔI TRƯỜNG
2. *KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (62520320)*

* Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Kỹ thuật môi trường; Công nghệ môi trường; Các ngành thuộc khối Công nghệ sinh học, Khoa học Môi trường; Hóa học khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.
* Ngành/chuyên ngành gần: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Thủy văn học; Hóa phân tích; Hóa môi trường; Kỹ thuật hóa học; Các ngành thuộc khối Khoa học trái đất; Khoa học tự nhiên; Xây dựng.

Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.

1. *MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC (62440303)*

* Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Khoa học Môi trường; Kỹ thuật môi trường; Khoa học đất; Các ngành thuộc khối Sinh học ứng dụng, Hóa học khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.
* Ngành/chuyên ngành gần: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Thủy văn học; Hóa phân tích; Hóa môi trường; Kỹ thuật hóa học; Các ngành thuộc khối Khoa học trái đất; Khoa học tự nhiên; Xây dựng.

Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.

Ghi chú: *Các ngành và chuyên ngành trong quy định được lấy theo danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các ngành và chuyên ngành trước đây nay được chuyển đổi, nâng cấp theo danh mục này có giá trị tương ứng.*