| **STT** | **Mã ngành** | **Tên ngành** | **Tổ hợp** | **Điểm đạt trúng  tuyển** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh *- Chương trình đại học bằng tiếng Anh* | **ĐXT ĐT3-1** = 0,4\*ĐXT06HK + 0,6\*4\* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có);  ***Trong đó:*** **ĐXT06HK** = (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB  HK1 L12 + ĐTB HK2 L12) \* 2/3 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có) | 33,00 |
| 2 | FA7310630Q | Việt Nam học *(Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh* | 27,00 |
| 3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh *(Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh* | 29,00 |
| 4 | FA7340115 | Marketing *- Chương trình đại học bằng tiếng Anh* | 34,50 |
| 5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế *- Chương trình đại học bằng tiếng Anh* | 35,50 |
| 6 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng *- Chương trình đại học bằng tiếng Anh* | 27,00 |
| 7 | FA7340301 | Kế toán *(Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh* | 27,00 |
| 8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học *- Chương trình đại học bằng tiếng Anh* | 27,00 |
| 9 | FA7480101 | Khoa học máy tính *- Chương trình đại học bằng tiếng Anh* | 27,00 |
| 10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm *- Chương trình đại học bằng tiếng Anh* | 27,00 |
| 11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa *- Chương trình đại học bằng tiếng Anh* | 27,00 |
| 12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng *- Chương trình đại học bằng tiếng Anh* | 27,00 |