|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngành học** | **Mã ngành đào**  **tạo** | **Tổ hợp môn xét**  **tuyển** | **Chỉ tiêu**  **(dự kiến)** |
| **II** | **CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐH NƯỚC NGOÀI** | | | **870** |
| **1** | **Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK)** | | | **50** |
| 1.1 | Công nghệ Thông tin  (2+2) | 7480201\_UN | A00; A01 | 10 |
| 1.2 | Quản trị Kinh doanh  (2+2) | 7340101\_UN | A00; A01; D01; D07 | 10 |
| 1.3 | Công nghệ Sinh học  (2+2) | 7420201\_UN | A00; B00; B08; D07 | 15 |
| 1.4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn  thông (2+2) | 7520207\_UN | A00; A01; B00; D01 | 5 |
| 1.5 | Công nghệ Thực phẩm  (2+2) | 7540101\_UN | A00; A01; B00; D07 | 10 |
| **2** | **Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK)** | | | **105** |
| 2.1 | Khoa học Máy tính  (2+2) | 7480101\_WE2 | A00; A01 | 20 |
| 2.2 | Quản trị Kinh doanh  (2+2) | 7340101\_WE | A00; A01; D01; D07 | 20 |
| 2.3 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn  thông (2+2) | 7520207\_WE | A00; A01; B00; D01 | 10 |
| 2.4 | Công nghệ Sinh học  (2+2) | 7420201\_WE2 | A00; B00; B08; D07 | 15 |
| 2.5 | Ngôn ngữ Anh (2+2) | 7220201\_WE2 | D01, D09, D14, D15 | 40 |
| **3** | **Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand)** | | | **10** |
| 3.1 | Quản trị Kinh doanh  (1+2/ 1.5+1.5) | 7340101\_AU | A00; A01; D01; D07 | 10 |
| **4** | **Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)** | | | **30** |
| 4.1 | Quản trị kinh doanh  (2+2) | 7340101\_NS | A00; A01; D01; D07 | 30 |
| **5** | **Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)** | | | **25** |
| 5.1 | Kỹ thuật Máy tính (2+2) | 7480106\_SB | A00; A01 | 10 |
| 5.2 | Kỹ thuật Hệ thống Công  nghiệp (2+2) | 7520118\_SB | A00; A01; D01 | 10 |
| 5.3 | Kỹ thuật Điện tử (2+2) | 7520207\_SB | A00; A01; B00; D01 | 5 |
| **6** | **Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA)** | | | **60** |
| 6.1 | Quản trị Kinh doanh  (2+2) | 7340101\_UH | A00; A01; D01; D07 | 60 |
| **7** | **Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0)** | | | **470** |
| 7.1 | Quản trị kinh  doanh (4+0) | 7340101\_WE4 | A00; A01; D01; D07 | 280 |
| 7.2 | Ngôn ngữ Anh (4+0) | 7220201\_WE4 | D01, D09, D14, D15 | 80 |
| 7.3 | Công nghệ Sinh học  định hướng Y sinh (4+0) | 7420201\_WE4 | A00; B00; B08; D07 | 40 |
| 7.4 | Công nghệ Thông tin  (4+0) | 7480201\_WE4 | A00; A01 | 70 |
| **8** | **Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (3+1)** | | | **30** |
| 8.1 | Ngôn ngữ Anh (3+1) | 7220201\_WE3 | D01, D09, D14, D15 | 30 |
| **9** | **Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc)** | | | **30** |
| 9.1 | Công nghệ Thông tin  (2+2) | 7480201\_DK2 | A00; A01 | 10 |
| 9.2 | Công nghệ Thông tin  (3+1) | 7480201\_DK3 | A00; A01 | 10 |
| 9.3 | Công nghệ Thông tin  (2.5+1.5) | 7480201\_DK25 | A00; A01 | 10 |
| **10** | **Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Andrews (Mỹ)** | | | **20** |
| 10.1 | Quản trị Kinh doanh  (4+0) | 7340101\_AND | A00, A01, D01, D07 | 20 |
| **11** | **Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Lakehead (Canada)** | | | **10** |
| 11.1 | Quản trị kinh doanh  (2+2) | 7340101\_LU | A00, A01, D01, D07 | 10 |
| **12** | **Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Sydney (Úc) (dự kiến)** | | | **10** |
| 12.1 | Quản trị kinh doanh  (2+2) | 7340101\_SY | A00, A01, D01, D07 | 10 |
| **13** | **Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Macquarie (Úc) (dự kiến)** | | | **20** |
| 13.1 | Tài chính (2+1) | 7340201\_MU | A00, A01, D01, D07 | 10 |
| 13.2 | Kế toán (2+1) | 7340301\_MU | A00, A01, D01, D07 | 10 |