**Mã đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Tài chính - marketing**

1. Đối với trình độ đại học:

| STT | NGÀNH ĐÀO TẠO  | CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ | CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Mã đăng ký xét tuyển | Chỉ tiêu | Mã đăng ký xét tuyển | Chỉ tiêu | Mã đăng ký xét tuyển | Chỉ tiêu | Mã đăng ký xét tuyển | Chỉ tiêu |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 530 |   |   | 7340101C | 220 | 7340101Q | 30 |
| 2 | Marketing | 7340115 | 300 |   |   | 7340115C | 350 | 7340115Q | 30 |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 300 |   |   | 7340120C | 300 | 7340120Q | 30 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | 200 |   |   | 7340301C | 110 | 7340301Q | 30 |
| 5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 550 |   |   | 7340201C | 270 |   |   |
| 6 | Bất động sản | 7340116 | 200 |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 200 |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Quản trị khách sạn |   |   | 7810201D | 180 | 7810201C | 150 |   |   |
| 9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |   |   | 7810103D | 140 |   |   |   |   |
| 10 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |   |   | 7810202D | 180 |   |   |   |   |
| 11 | Hệ thống thông tin quản lý |   |   | 7340405D | 200 |   |   |   |   |
|   | Tổng cộng |   | 2.280 |   | 700 |   | 1.400 |   | 120 |

1. Đối với trình độ cao đẳng: đào tạo theo chương trình chất lượng cao

| STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | Mã đăng ký xét tuyển | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kinh doanh thương mại | 6340101 | 100 |
| 2 | Marketing | 6340116 | 100 |
| 3 | Tài chính – Ngân hàng | 6340202 | 100 |
| 4 | Kế toán doanh nghiệp | 6340302 | 100 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 6340404 | 100 |
| 6 | Quản trị khách sạn | 6810201 | 100 |
|  | Tổng cộng |  | 600 |