**Phụ lục số 01 (dự tuyển tại T01):**

**DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**

**ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TẠI HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã số** | **Ngành tốt nghiệp đại học** | **Trường đại học, học viện** |
|  | **73801** | **Luật** | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. HV An ninh nhân dân, 4. HV Cảnh sát nhân dân, 5. ĐH Luật Hà Nội, 6. ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, 7. ĐH Đà Nẵng, 8. ĐH Cần Thơ, 9. ĐH Huế. **(Tổng: 9 trường).** |
| 1 | 7380101 | Luật |
| 2 | 7380102 | Luật hiến pháp và luật hành chính |
| 3 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự |
| 4 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự |
| 5 | 7380107 | Luật kinh tế |
| 6 | 7380108 | Luật quốc tế |
|  | **73101** | **Kinh tế học** | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Kinh tế quốc dân, 4. ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 5. ĐH Ngoại thương, 6. ĐH Thương mại, 7. HV Tài chính, 8. ĐH Đà Nẵng, 9. ĐH Thái Nguyên. **(Tổng: 9 trường).** |
| 7 | 7310101 | Kinh tế |
| 8 | 7310102 | Kinh tế chính trị |
| 9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư |
| 10 | 7310106 | Kinh tế quốc tế |
|  | **73102** | **Khoa học chính trị** | 1. HV Báo chí và Tuyên truyền, 2. ĐH Nội vụ, 3. HV Ngoại giao, 4. ĐH Đà Nẵng. **(Tổng: 4 trường).** |
| 11 | 7310205 | Quản lý nhà nước |
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế |
| 13 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước |
|  | **73104** | **Tâm lý học** | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Sư phạm Hà Nội, 4. ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 5. ĐH Đà Nẵng, 6. ĐH Thái Nguyên. **(Tổng: 6 trường).** |
| 14 | 7310401 | Tâm lý học |
| 15 | 7310403 | Tâm lý giáo dục  |
|  | **71401** | **Khoa học giáo dục** | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. HV Quản lý giáo dục, 3. ĐH Sư phạm Hà Nội. **(Tổng: 3 trường).** |
| 16 | 7140114 | Quản lý giáo dục |

**Phụ lục số 01 (dự tuyển tại T01):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã số** | **Ngành tốt nghiệp đại học** | **Trường đại học, học viện** |
|  | **73201** | **Báo chí và truyền thông** | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. HV Báo chí và Tuyên truyền, 4. HV Ngoại giao, 5. HV Công nghệ bưu chính viễn thông, 6. ĐH Đà Nẵng, 7. ĐH Thái Nguyên. **(Tổng: 7 trường).** |
| 17 | 7320101 | Báo chí |
| 18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện |
| 19 | 7320105 | Truyền thông đại chúng |
| 20 | 7320106 | Công nghệ truyền thông |
| 21 | 7320107 | Truyền thông quốc tế |
| 22 | 7320108 | Quan hệ công chúng |
|  | **73401** | **Kinh doanh** | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Ngoại thương, 3. ĐH Kinh tế quốc dân, 4. HV Ngân hàng, 5. ĐH Thương mại, 6. HV Tài chính. **(Tổng: 6 trường).** |
| 23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế |
| 24 | 7340122 | Thương mại điện tử |
|  | **73402** | **Tài chính - Ngân hàng** | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Ngoại thương, 3. ĐH Kinh tế quốc dân, 4. HV Ngân hàng, 5. HV Tài chính, 6. ĐH Thương mại, 7. ĐH Cần Thơ. **(Tổng: 7 trường).** |
| 25 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
|  | **74802** | **Công nghệ thông tin** | 1. HV An ninh nhân dân, 2. ĐH Quốc gia Hà Nội, 3. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 4. ĐH Bách khoa Hà Nội, 5. HV Công nghệ bưu chính viễn thông, 6. HV Kỹ thuật quân sự, 7. HV Kỹ thuật mật mã, 8. ĐH Đà Nẵng, 9. ĐH Thái Nguyên. **(Tổng: 9 trường).** |
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
| 27 | 7480202 | An toàn thông tin |
|  | **72290** | **Khác** | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Văn hóa, 3. ĐH Nội vụ, 4. ĐH Sư phạm Hà Nội, 5. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 6. HV Báo chí và Tuyên truyền. **(Tổng: 6 trường).** |
| 28 | 7229009 | Tôn giáo học |
| 29 | 7229042 | Quản lý văn hóa |

**Phụ lục số 02 (dự tuyển tại T02):**

**DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**

**ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TẠI HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã số** | **Ngành tốt nghiệp đại học** | **Trường đại học, học viện** |
|  | **73801** | **Luật** | 1. HV Cảnh sát nhân dân, 2. HV An ninh nhân dân, 3. ĐH Quốc gia Hà Nội, 4. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 5. ĐH Thái Nguyên, 6. ĐH Huế, 7. ĐH Đà Nẵng, 8. ĐH Luật Hà Nội, 9. ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, 10. ĐH Kiểm sát Hà Nội, 11. HV Tòa án, 12. ĐH Ngoại thương, 13. ĐH Vinh. **(Tổng: 13 trường).** |
| 1 | 7380101 | Luật |
| 2 | 7380102 | Luật hiến pháp và luật hành chính |
| 3 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự |
| 4 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự |
| 5 | 7380107 | Luật kinh tế |
| 6 | 7380108 | Luật quốc tế |
|  | **73101** | **Kinh tế học** | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Huế, 4. ĐH Thái Nguyên, 5. ĐH Đà Nẵng, 6. ĐH Kinh tế quốc dân, 7. ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 8. ĐH Ngoại thương, 9. ĐH Thương mại, 10. ĐH Tôn Đức Thắng, 11. ĐH Ngân hàng, 12. HV Tài chính, 13. ĐH RMIT, 14. ĐH Vinh. **(Tổng: 14 trường).** |
| 7 | 7310101 | Kinh tế |
| 8 | 7310102 | Kinh tế chính trị |
| 9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư |
| 10 | 7310105 | Kinh tế phát triển |
| 11 | 7310106 | Kinh tế quốc tế |
|  | **73102** | **Khoa học chính trị** | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Huế, 4. ĐH Thái Nguyên, 5. ĐH Đà Nẵng, 6. HV Báo chí và Tuyên truyền, 7. HV Ngoại giao, 8. HV Hành chính Quốc gia, 9. ĐH Vinh. **(Tổng: 9 trường).** |
| 12 | 7310205 | Quản lý nhà nước |
| 13 | 7310206 | Quan hệ quốc tế |
|  | **73104** | **Tâm lý học** | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Huế, 4. ĐH Thái Nguyên, 5. ĐH Đà Nẵng, 6. ĐH Sư phạm Hà Nội, 7. ĐH Sư phạm Huế, 8. HV Quản lý giáo dục. **(Tổng: 8 trường).** |
| 14 | 7310401 | Tâm lý học |
| 15 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục |

**Phụ lục số 02 (dự tuyển tại T02):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã số** | **Ngành tốt nghiệp đại học** | **Trường đại học, học viện** |
|  | **73201** | **Báo chí và truyền thông** | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Huế, 4. ĐH Thái Nguyên, 5. ĐH Đà Nẵng, 6. HV Báo chí và Tuyên truyền, 7. HV Ngoại giao, 8. HV Công nghệ và bưu chính viễn thông, 9. ĐH Vinh. **(Tổng: 9 trường).** |
| 16 | 7320101 | Báo chí |
| 17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện |
| 18 | 7320105 | Truyền thông đại chúng |
| 19 | 7320106 | Công nghệ truyền thông |
| 20 | 7320107 | Truyền thông quốc tế |
| 21 | 7320108 | Quan hệ công chúng |
|  | **73401** | **Kinh doanh** | 1. ĐH Ngoại thương, 2. ĐH Kinh tế Quốc dân, 3. ĐH Thương mại, 4. ĐH Tôn Đức Thắng, 5. ĐH FPT, 6. HV Tài chính, 7. HV Ngân hàng, 8. ĐH Hàng hải Việt Nam. **(Tổng: 8 trường).** |
| 22 | 7340122 | Thương mại điện tử |
|  | **73402** | **Tài chính – Ngân hàng** | 1. HV Ngân hàng, 2. ĐH Ngoại thương, 3. ĐH Kinh tế Quốc dân, 4. ĐH Thương mại, 5. ĐH Tôn Đức Thắng, 6. HV Tài chính, 7. ĐH Bách khoa Hà Nội. **(Tổng: 7 trường).** |
| 23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
|  | **73403** | **Kế toán – Kiểm toán** | 1. HV Ngân hàng, 2. ĐH Ngoại thương, 3. ĐH Kinh tế Quốc dân, 4. ĐH Thương mại, 5. ĐH Tôn Đức Thắng, 6. HV Tài chính, 7. ĐH Bách khoa Hà Nội. **(Tổng: 7 trường).** |
| 24 | 7340301 | Kế toán |
| 25 | 7340302 | Kiểm toán |
|  | **74801** | **Máy tính** | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Bách khoa Hà Nội, 4. ĐH Đà Nẵng, 5. ĐH Tôn Đức Thắng, 6. ĐH Kinh tế Quốc dân. **(Tổng: 6 trường).** |
| 26 | 7480101 | Khoa học máy tính |
| 27 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
| 28 | 7408103 | Kỹ thuật phần mềm |
|  | **74802** | **Công nghệ thông tin** | 1. HV An ninh nhân dân, 2. ĐH Quốc gia Hà Nội, 3. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 4. ĐH Bách khoa Hà Nội, 5. ĐH Đà Nẵng, 6. Đại học FPT, 7. ĐH Tôn Đức Thắng, 8. HV Công nghệ bưu chính viễn thông, 9. HV Kỹ thuật quân sự. **(Tổng: 9 trường).** |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
| 30 | 7480202 | An toàn thông tin |

**Phụ lục số 05 (dự tuyển tại T07):**

**DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**

**ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – HẬU CẦN CAND**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã số** | **Ngành tốt nghiệp đại học** | **Trường đại học, học viện** |
|  | **74801** | **Máy tính** | Tổng cộng 50 Trường Đại học, học viện (có danh sách kèm theo) |
| 1 | 7460117 | Toán tin |
| 2 | 7480101 | Khoa học máy tính |
| 3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
| 4 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
| 5 | 7480104 | Hệ thống thông tin |
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính |
| 7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
|  | **74802** | Công nghệ thông tin |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
| 9 | 7480202 | An toàn thông tin |
|  | **75103** | Công nghệ kỹ thuật điện tử và viễn thông |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
| 11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
|  | **75202** | **Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông** |
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật tử - viễn thông |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
| 14 |  | An toàn không gian số |
| 15 |  | Cơ kỹ thuật |
| 16 |  | Công nghệ đa phương tiện |
| 17 |  | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
| 18 |  | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
| 19 |  | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
| 20 |  | Công nghệ kỹ thuật giao thông |
| 21 |  | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
| 22 |  | Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
| 23 |  | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng |
| 24 |  | Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
| 25 |  | Hệ thống thông tin quản lý |
| 26 |  | Khoa học dữ liệu |
| 27 |  | Kỹ thuật Cơ điện tử |
| 28 |  | Kỹ thuật Cơ khí |
| 29 |  | Kỹ thuật Cơ khí động lực |
| 30 |  | Kỹ thuật Điện |
| 31 |  | Kỹ thuật điện tử và tin học |
| 32 |  | Kỹ thuật robot |
| 33 |  | Kỹ thuật mật mã |
| 34 |  | Luật |
| 35 |  | Máy tính và khoa học thông tin (CLC) |
| 36 |  | Robot và trí tuệ nhân tạo |
| 37 |  | Sư phạm Tin học |
| 38 |  | Tài chính – Ngân hàng |
| 39 |  | Thương mại điện tử |
| 40 |  | Tin học |
| 41 |  | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
| 42 |  | Truyền thông đa phương tiện |
| 43 |  | Quản lý công nghiệp |
| 44 |  | Kinh tế và tài chính |
| 45 |  | Khí tượng học |

**Phụ lục số 05 (dự tuyển tại T07)**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ NGÀNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**

**ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TẠI TRƯỞNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên trường** | **Ghi chú** |
| 1 | Học viện Bưu chính Viễn thông |  |
| 2 | Học viện Ngân hàng |  |
| 3 | Học viện Kỹ thuật Quân sự |  |
| 4 | Học viện Tài chính |  |
| 5 | Học viện Kỹ thuật Mật mã |  |
| 6 | Đại học Quốc gia Hà Nội |  |
| 7 | Học viện quản lý giáo dục |  |
| 8 | Đại học Bách khoa Hà Nội |  |
| 9 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải |  |
| 10 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |  |
| 11 | Đại học FPT | Dân lập |
| 12 | Đại học Giao thông Vận tải |  |
| 13 | Đại học Hà Nội |  |
| 14 | Đại học Hùng Vương |  |
| 15 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |  |
| 16 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp |  |
| 17 | Đại học Kinh tế Quốc dân |  |
| 18 | Đại học Thăng Long | Dân lập |
| 19 | Đại học Luật Hà Nội |  |
| 20 | Đại học Mỏ - Địa chất |  |
| 21 | Đại học RMIT | Dân lập |
| 22 | Đại học Sư phạm Hà Nội |  |
| 23 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |  |
| 24 | Đại học Thái Nguyên |  |
| 25 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |  |
| 26 | Đại học Thương mại |  |
| 27 | Đại học Thủy lợi |  |
| 28 | Đại học Xây dựng |  |
| 29 | Đại học Điện lực |  |
| 30 | Đại học Vinh |  |
| 31 | Đại học Huế |  |
| 32 | Đại học Nha Trang |  |
| 33 | Đại học Quy Nhơn  |  |
| 34 | Đại học Tây Nguyên |  |
| 35 | Đại học Đà Lạt |  |
| 36 | Đại học Đà Nẵng |  |
| 37 | Đại học Cần Thơ |  |
| 38 | Đại học Công nghiệp TP.HCM |  |
| 39 | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM |  |
| 40 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM |  |
| 41 | Đại học Kinh tế TP.HCM |  |
| 42 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |  |
| 43 | Đại học Luật TP.HCM |  |
| 44 | Đại học Mở TP.HCM |  |
| 45 | Đại học Ngân hàng TP.HCM |  |
| 46 | Đại học Quốc gia TP.HCM |  |
| 47 | Đại học Sài Gòn |  |
| 48 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM |  |
| 49 | Đại học Tôn Đức Thắng |  |
| 50 | Đại học Việt – Đức |  |