1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.

| **TT** | **Trình độ đào tạo** | **Mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển** | **Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển** | **Mã phương thức xét tuyển** | **Tên phương thức xét tuyển** | **Chỉ tiêu (dự kiến)** | **Tổ hợp xét tuyển 1** | | **Tổ hợp xét tuyển 2** | | **Tổ hợp xét tuyển 3** | | **Tổ hợp xét tuyển 4** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổ hợp môn** | **Môn chính** | **Tổ hợp môn** | **Môn chính** | **Tổ hợp môn** | **Môn chính** | **Tổ hợp môn** | **Môn chính** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|  | Đại học | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | M05 |  | M06 |  | M07 |  | M14 |  |
| 405 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 8 | M05 |  | M06 |  | M07 |  | M14 |  |
| 406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 10 | M05 |  | M06 |  | M07 |  | M14 |  |
| 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các đơn vị khác tổ chức | 1 | M05 |  | M06 |  | M07 |  | M14 |  |
|  | Đại học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | A00 |  | C00 |  | C14 |  | D01 |  |
| 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | A00 |  | C00 |  | C14 |  | D01 |  |
| 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 27 | A00 |  | C00 |  | C14 |  | D01 |  |
| 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các đơn vị khác tổ chức | 2 | A00 |  | C00 |  | C14 |  | D01 |  |
|  | Đại học | 7140209 | Sư phạm Toán học | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | A00 |  | A01 |  | A02 |  | D07 |  |
| 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 5 | A00 |  | A01 |  | A02 |  | D07 |  |
| 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 13 | A00 |  | A01 |  | A02 |  | D07 |  |
| 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các đơn vị khác tổ chức | 1 | A00 |  | A01 |  | A02 |  | D07 |  |
|  | Đại học | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | A00 |  | A02 |  | B00 |  | D90 |  |
| 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | A00 |  | A02 |  | B00 |  | D90 |  |
| 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | A00 |  | A02 |  | B00 |  | D90 |  |
| 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các đơn vị khác tổ chức | 2 | A00 |  | A02 |  | B00 |  | D90 |  |
|  | Đại học | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | C00 |  | C19 |  | C20 |  | D14 |  |
| 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 5 | C00 |  | C19 |  | C20 |  | D14 |  |
| 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 13 | C00 |  | C19 |  | C20 |  | D14 |  |
| 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các đơn vị khác tổ chức | 1 | C00 |  | C19 |  | C20 |  | D14 |  |
|  | Đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 3 | D01 |  | D09 |  | D14 |  | D15 |  |
| 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 40 | D01 |  | D09 |  | D14 |  | D15 |  |
| 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 40 | D01 |  | D09 |  | D14 |  | D15 |  |
| 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các đơn vị khác tổ chức | 17 | D01 |  | D09 |  | D14 |  | D15 |  |
|  | Đại học | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | D01 |  | D09 |  | D14 |  | D15 |  |
| 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | D01 |  | D09 |  | D14 |  | D15 |  |
| 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 15 | D01 |  | D09 |  | D14 |  | D15 |  |
| 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các đơn vị khác tổ chức | 8 | D01 |  | D09 |  | D14 |  | D15 |  |
|  | Đại học | 7340301 | Kế toán | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 3 | A01 |  | A09 |  | C02 |  | D01 |  |
| 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 40 | A01 |  | A09 |  | C02 |  | D01 |  |
| 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 40 | A01 |  | A09 |  | C02 |  | D01 |  |
| 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các đơn vị khác tổ chức | 17 | A01 |  | A09 |  | C02 |  | D01 |  |
|  | Đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | A01 |  | A03 |  | C03 |  | D01 |  |
| 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | A01 |  | A03 |  | C03 |  | D01 |  |
| 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 15 | A01 |  | A03 |  | C03 |  | D01 |  |
| 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các đơn vị khác tổ chức | 8 | A01 |  | A03 |  | C03 |  | D01 |  |
|  | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 3 | A00 |  | A01 |  | A02 |  | D01 |  |
| 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 40 | A00 |  | A01 |  | A02 |  | D01 |  |
| 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 40 | A00 |  | A01 |  | A02 |  | D01 |  |
| 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các đơn vị khác tổ chức | 17 | A00 |  | A01 |  | A02 |  | D01 |  |
|  | Đại học | 7620101 | Nông nghiệp | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | A00 |  | B03 |  | A09 |  | C13 |  |
| 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | A00 |  | B03 |  | A09 |  | C13 |  |
| 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 15 | A00 |  | B03 |  | A09 |  | C13 |  |
| 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các đơn vị khác tổ chức | 8 | A00 |  | B03 |  | A09 |  | C13 |  |
|  | Đại học | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | C00 |  | C03 |  | D01 |  | D15 |  |
| 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | C00 |  | C03 |  | D01 |  | D15 |  |
| 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 15 | C00 |  | C03 |  | D01 |  | D15 |  |
| 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các đơn vị khác tổ chức | 8 | C00 |  | C03 |  | D01 |  | D15 |  |
|  | Đại học | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | A00 |  | B03 |  | C04 |  | D01 |  |
| 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | A00 |  | B03 |  | C04 |  | D01 |  |
| 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 15 | A00 |  | B03 |  | C04 |  | D01 |  |
| 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các đơn vị khác tổ chức | 8 | A00 |  | B03 |  | C04 |  | D01 |  |

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY: Chỉ tiêu theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.

| **TT** | **Trình độ đào tạo** | **Mã ngành xét tuyển** | **Tên ngành**  **xét tuyển** | **Mã phương thức xét tuyển** | **Tên phương thức xét tuyển** | **Chỉ tiêu (dự kiến)** | **Số văn bản quy định** | **Ngày tháng năm ban hành văn bản** | **Cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc trường tự chủ ban hành** | **Năm bắt đầu đào tạo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. 1 | Đại học | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 500 | Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 5 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2008 |
|  | Đại học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 500 | Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 10 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2007 |
|  | Đại học | 7140209 | Sư phạm Toán học | 500 | Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 5 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2010 |
|  | Đại học | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 500 | Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 5 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2010 |
|  | Đại học | 7140247 | Sư phạm KHTN | 500 | Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 5 | 1876/QĐ-BGDĐT | 05/07/2022 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2022 |
|  | Đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 10 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2007 |
|  | Đại học | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 500 | Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 5 | 845/QĐ-ĐHQB | 08/07/2020 | Trường Đại học Quảng Bình | 2020 |
|  | Đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 5 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2008 |
|  | Đại học | 7340301 | Kế toán | 500 | Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 10 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2008 |
|  | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 10 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2007 |
|  | Đại học | 7620101 | Nông nghiệp | 500 | Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 5 | 845/QĐ-ĐHQB | 08/07/2020 | Trường Đại học Quảng Bình | 2020 |
|  | Đại học | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500 | Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 5 | 2816/QĐ-BGDĐT | 16/09/2019 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2019 |
|  | Đại học | 7850101 | Quản lý TN và MT | 500 | Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 5 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2012 |

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.

| **Stt** | **Trình độ đào tạo** | **Mã ngành xét tuyển** | **Tên ngành**  **xét tuyển** | **Mã phương thức xét tuyển** | **Tên phương thức xét tuyển** | **Chỉ tiêu**  **(dự kiến)** | **Số văn bản đào tạo VLVH** | **Ngày tháng năm ban hành văn bản** | **Cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc trường tự chủ ban hành** | **Năm bắt đầu đào tạo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| 1 | Đại học | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 501 | Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 10 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2008 |
| 2 | Đại học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 501 | Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 20 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2007 |
| 3 | Đại học | 7140209 | Sư phạm Toán học | 501 | Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 10 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2010 |
| 4 | Đại học | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 501 | Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 10 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2010 |
| 5 | Đại học | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 501 | Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 12 | 1876/QĐ-BGDĐT | 05/07/2022 | Trường Đại học Quảng Bình | 2022 |
| 6 | Đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 501 | Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 30 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2007 |
| 7 | Đại học | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 501 | Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 15 | 845/QĐ-ĐHQB | 08/07/2020 | Trường Đại học Quảng Bình | 2020 |
| 8 | Đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 501 | Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 15 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2008 |
| 9 | Đại học | 7340301 | Kế toán | 501 | Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 30 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2008 |
| 10 | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 501 | Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 30 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2007 |
| 11 | Đại học | 7620101 | Nông nghiệp | 501 | Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 15 | 845/QĐ-ĐHQB | 08/07/2020 | Trường Đại học Quảng Bình | 2020 |
| 12 | Đại học | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 501 | Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 15 | 2816/QĐ-BGDĐT | 16/09/2019 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2019 |
| 13 | Đại học | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 501 | Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên | 15 | 894/QĐ-BGDĐT | 13/03/2018 | Bộ Giáo dục và đào tạo | 2012 |