|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI  **HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH 2025** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2025**

**CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC**

1. Thời gian: Từ 08h00 ngày 28/8/2025 (thứ 5) đến 17h00 ngày 29/8/2025 (thứ 6).

|  |  |
| --- | --- |
| Ngành Quản trị kinh doanh; Luật kinh tế; Kiểm toán; Tài chính – Ngân hàng. | Sáng từ 08h00 - 11h30 ngày 28/8/2025 |
| Ngành Kế toán; Công nghệ thông tin. | Chiều từ 13h00 - 17h00 ngày 28/8/2025 |
| Ngành Quản trị nhân lực; Kinh tế; Hệ thống thông tin quản lý. | Sáng từ 08h00 - 11h30 ngày 29/8/2025 |
| Ngành Công tác xã hội; Tâm lý học; Ngôn ngữ Anh; Bảo hiểm; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Bảo hiểm – Tài chính. | Chiều từ 13h00 - 17h00 ngày 29/8/2025 |

Sau 15 ngày kể từ thời hạn nêu trên, nếu thí sinh không đến nhập học mà không có lý do chính đáng thì Nhà trường sẽ coi như thí sinh từ chối nhập học.

2. Địa điểm: Trường Đại học Lao động - Xã hội, ***số 43 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội***.

**II. HỒ SƠ NHẬP HỌC**

(1) Học bạ THPT *(01 Bản sao công chứng);*

(2) Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2025;

(3) Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025;

(4) 01 bản sao công chứng Giấy khai sinh;

(5) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên *(nếu có) (Bản sao công chứng + Bản chính để đối chiếu);*

(6) Các giấy tờ xác nhận đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định *(nếu có)(sinh viên vẫn nộp học phí đầy đủ khi nhập học, nhà trường sẽ hoàn trả lại số tiền đã nộp sau khi hồ sơ miễn giảm học phí được xét duyệt)*;

(7) Lý lịch học sinh - sinh viên theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành có dán ảnh chân dung (3x4), có xác nhận của chính quyền địa phương *(nếu chưa có, nộp bổ sung sau)*;

(8) Giấy báo trúng tuyển *(nếu chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển, khi đến nhập học thí sinh sẽ nhận tại Trường)*;

(9) 02 ảnh chân dung (3x4) trong thời hạn 6 tháng trên nền trắng;

(10) 02 bản sao công chứng Căn cước công dân;

(11) 01 bản sao Thẻ BHYT đã được cấp (nếu mất thẻ bắt buộc phải cung cấp mã thẻ); 01 bản chụp từ ứng dụng VSSID - Bảo hiểm xã hội số tại mục THẺ BHYT có ghi thông tin cá nhân còn giá trị. Sinh viên bắt buộc phải mua BHYT và nộp đủ 15 tháng tính từ 01/10/2025 - 31/12/2026, các đối tượng chính sách được nhà trường hoàn trả lại sau;

(12) Hồ sơ di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với thí sinh là nam giới, bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do BCH Quân sự cấp huyện cấp (Bản sao có công chứng) và Giấy giới thiệu Di chuyển nghĩa vụ quân sự do BCH Quân sự cấp xã nơi cư trú cấp (Bản chính). Trường hợp thí sinh chưa có các loại giấy tờ này Nhà trường chỉ làm thủ tục tạm nhập học (thí sinh phải hoàn thành hồ sơ nghĩa vụ quân sự trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập học);

(13) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng *(nếu có),* Đoàn *(thu sau khi học chính thức tại Trường).*

***Lưu ý:*** *Các giấy tờ trên yêu cầu thí sinh sắp xếp theo đúng thứ tự khi nộp hồ sơ nhập học.*

**III. HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ** *Đơn vị tính: đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngành** | **Học phí** | **Lệ phí khám sức khỏe** | **Bảo hiểm**  **y tế** | **Bảo hiểm thân thể**  (4 năm) | **Khai thác**  **Thư viện và**  **học liệu**  (4 năm học) | **Tổng** |
| - Tâm lý học; Ngôn ngữ Anh; Quản trị DVDL&LH: 17 tín chỉ x 612.000đ/tín | 10.404.000 | 387.600 | 789.750 | 200.000 | 1.000.000 | 12.781.350 |
| - Công tác xã hội: 16 tín chỉ x 612.000đ/tín | 9.792.000 | 387.600 | 789.750 | 200.000 | 1.000.000 | 12.169.350 |
| - Kiểm toán; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng:  18 tín chỉ x 572.000đ/tín | 10.296.000 | 387.600 | 789.750 | 200.000 | 1.000.000 | 12.673.350 |
| - Công nghệ thông tin: 17 tín chỉ x 669.000đ/tín | 11.373.000 | 387.600 | 789.750 | 200.000 | 1.000.000 | 13.750.350 |
| - Bảo hiểm - Tài chính: 17 tín chỉ x 514.000đ/tín | 8.738.000 | 387.600 | 789.750 | 200.000 | 1.000.000 | 11.115.350 |
| - Bảo hiểm; Hệ thống thông tin quản lý; Luật kinh tế; Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Kinh tế: 17 tín chỉ x 572.000đ/tín | 9.724.000 | 387.600 | 789.750 | 200.000 | 1.000.000 | 12.101.350 |



**HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH**

Thí sinh quét mã QR code trên để xem hướng dẫn chi tiết nộp học phí và đăng ký ở ký túc xá

**DANH MỤC HỒ SƠ THÍ SINH CẦN SẮP XẾP**

**THEO ĐÚNG THỨ TỰ ĐỂ CHUẨN BỊ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ** |
| 1 | Học bạ THPT *(01 Bản sao công chứng).* |
| 2 | Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2025. |
| 3 | Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025. |
| 4 | 01 bản sao công chứng Giấy khai sinh. |
| 5 | Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên *(nếu có).* |
| 6 | Các giấy tờ xác nhận đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định *(nếu có.)* |
| 7 | Lý lịch học sinh - sinh viên theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành có dán ảnh chân dung (3x4), có xác nhận của chính quyền địa phương. |
| 8 | Giấy báo trúng tuyển. |
| 9 | 02 ảnh chân dung (3x4) trong thời hạn 6 tháng trên nền trắng. |
| 10 | 02 bản sao công chứng Căn cước công dân. |
| 11 | 01 bản sao Thẻ BHYT đã được cấp; 01 bản chụp từ ứng dụng VSSID - Bảo hiểm xã hội số tại mục THẺ BHYT có ghi thông tin cá nhân còn giá trị. |
| 12 | Hồ sơ di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với thí sinh là nam giới. |
| 13 | Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng *(nếu có),* Đoàn *(thu sau khi học chính thức tại Trường)* |
| 14 | **Học phí, lệ phí:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ngành** | **Học phí** | **Lệ phí khám sức khỏe** | **Bảo hiểm y tế** | **Bảo hiểm thân thể**  **(4 năm)** | **Khai thác Thư viện và học liệu**  **(4 năm học)** | **Tổng** | | - Tâm lý học; Ngôn ngữ Anh; Quản trị DVDL&LH: 17 tín chỉ x 612.000đ/tín | 10.404.000 | 387.600 | 789.750 | 200.000 | 1.000.000 | 12.781.350 | | - Công tác xã hội:  16 tín chỉ x 612.000đ/tín | 9.792.000 | 387.600 | 789.750 | 200.000 | 1.000.000 | 12.169.350 | | - Kiểm toán; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng: 18 tín chỉ x 572.000đ/tín | 10.296.000 | 387.600 | 789.750 | 200.000 | 1.000.000 | 12.673.350 | | - Công nghệ thông tin:  17 tín chỉ x 669.000đ/tín | 11.373.000 | 387.600 | 789.750 | 200.000 | 1.000.000 | 13.750.350 | | - Bảo hiểm - Tài chính:  17 tín chỉ x 514.000đ/tín | 8.738.000 | 387.600 | 789.750 | 200.000 | 1.000.000 | 11.115.350 | | - Bảo hiểm; Hệ thống thông tin quản lý; Luật kinh tế; Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Kinh tế:  17 tín chỉ x 572.000đ/tín | 9.724.000 | 387.600 | 789.750 | 200.000 | 1.000.000 | 12.101.350 | |