**Chỉ tiêu các ngành tuyển sinh năm 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Mã đơn vị** | **Mã ngành/nhóm ngành/chương trình tuyển sinh** | **Ngành/nhóm ngành/chương trình tuyển sinh** | **Tổ hợp môn xét tuyển** | **Chỉ tiêu  (số SV)** |
| 1. Chương trình chính quy do trường Đại học Quốc tế cấp bằng | | | | | |
| 1 | QSQ | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00;A01;D01 | 240 |
| 2 | QSQ | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01 | 160 |
| 3 | QSQ | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 50 |
| 4 | QSQ | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;B08;D01;D07 | 70 |
| 5 | QSQ | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01 | 50 |
| 6 | QSQ | 7480109 | Khoa học Dữ liệu | A00;A01 | 40 |
| 7 | QSQ | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00;A01 | 100 |
| 8 | QSQ | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00;B00;B08;D07 | 210 |
| 9 | QSQ | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 110 |
| 10 | QSQ | 7440112 | Hóa học (Hóa Sinh) | A00;B00;B08;D07 | 60 |
| 11 | QSQ | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | A00;A01;B00;D07 | 40 |
| 12 | QSQ | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | A00;A01;D01 | 110 |
| 13 | QSQ | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01 | 160 |
| 14 | QSQ | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00;A01;B00;D01 | 70 |
| 15 | QSQ | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00;A01;B00;D01 | 70 |
| 16 | QSQ | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | A00;B00;B08;D07 | 110 |
| 17 | QSQ | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01 | 50 |
| 18 | QSQ | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | A00;A01 | 50 |
| 19 | QSQ | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | A00;A01;A02 | 30 |
| 20 | QSQ | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00;A02;B00;D07 | 30 |
| 21 | QSQ | 7580302 | Quản lý Xây dựng | A00;A01;D01 | 50 |
| 1. Chương trình liên kết do trường đại học đối tác cấp bằng | | | | | |
| 22 | QSQ | 7340101\_AU | Quản trị kinh doanh (Đại học AUT) (2+2) | A00;A01;D01 | 80 |
| 23 | QSQ | 7340101\_UH | Quản trị kinh doanh (Đại học Houston) (2+2) | A00;A01;D01 | 150 |
| 24 | QSQ | 7340101\_NS | Quản trị kinh doanh (Đại học New South Wales) (2+2) | A00;A01;D01 | 50 |
| 25 | QSQ | 7480201\_UN | Công nghệ thông tin (Đại học Nottingham) (2+2) | A00;A01 | 20 |
| 26 | QSQ | 7340101\_UN | Quản trị kinh doanh (Đại học Nottingham) (2+2) | A00;A01;D01 | 50 |
| 27 | QSQ | 7420201\_UN | Công nghệ sinh học (Đại học Nottingham) (2+2) | A00;B00;B08;D07 | 20 |
| 28 | QSQ | 7520207\_UN | Kỹ thuật điện tử viễn thông (Đại học Nottingham) (2+2) | A00;A01;B00;D01 | 10 |
| 29 | QSQ | 7540101\_UN | Công nghệ Thực phẩm (Đại học Notting ham) (2+2) | A00;A01;B00;D07 | 20 |
| 30 | QSQ | 7480201\_WE2 | Công nghệ thông tin (Đại học West of England) (2+2) | A00;A01 | 20 |
| 31 | QSQ | 7340101\_WE2 | Quản trị kinh doanh (Đại học West of England)(2+2) | A00;A01;D01 | 150 |
| 32 | QSQ | 7520207\_WE | Kỹ thuật điện tử viễn thông (Đại học West of England) (2+2) | A00;A01;B00;D01 | 10 |
| 33 | QSQ | 7420201\_WE2 | Công nghệ sinh học (Đại học West of England) (2+2) | A00;B00;B08;D07 | 30 |
| 34 | QSQ | 7220201\_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Đại học West of England) (2+2) | A01;B08;D01;D07 | 40 |
| 35 | QSQ | 7340101\_WE4 | Quản trị kinh doanh (Đại học West of England)(4+0) | A00;A01;D01 | 300 |
| 36 | QSQ | 7220201\_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Đại học West of England) (4+0) | A01;B08;D01;D07 | 50 |
| 37 | QSQ | 7420201\_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Đại học West of England) (4+0) | A00;B00;B08;D07 | 50 |
| 38 | QSQ | 7480201\_WE4 | Công nghệ thông tin (Đại học West of England) (4+0) | A00;A01 | 50 |
| 39 | QSQ | 7220201\_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Đại học West of England) (3+1) | A01;B08;D01;D07 | 50 |
| 40 | QSQ | 7480106\_SB | Kỹ thuật Máy tính (Đại học SUNY Binghamton) (2+2) | A00;A01 | 20 |
| 41 | QSQ | 7520118\_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Đại học SUNY Binghamton) (2+2) | A00;A01;D01 | 20 |
| 42 | QSQ | 7520207\_SB | Kỹ thuật điện tử viễn thông (Đại học SUNY Binghamton) (2+2) | A00;A01;B00;D01 | 20 |
| 43 | QSQ | 7480201\_DK | Công nghệ thông tin (Đại học Deakin) (2+2) | A00;A01 | 20 |
| 44 | QSQ | 7480201\_DK3 | Công nghệ thông tin (Đại học Deakin) (3+1) | A00;A01 | 10 |
| 45 | QSQ | 7480201\_DK25 | Công nghệ thông tin (Đại học Deakin) (2.5+1.5) | A00;A01 | 10 |

**Lưu ý với thí sinh có chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh:**

* Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh ở các phương thức 1, 2 và 4, nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chứng chỉ IELTS** | **Chứng chỉ TOEFL iBT** | **Điểm quy đổi** |
| ≥ 6.0 | 60 – 78 | 10 |
| 5.5 | 46 – 59 | 8,5 |
| 5.0 | 35 – 45 | 7,5 |
| ≤ 4.5 |  | Không quy đổi |