| **Mã ngành** | **Ngành học** | **Chỉ tiêu**  |
| --- | --- | --- |
| **Theo KQ thi TN THPT** | **XTT** |
|  | ***Nhóm ngành I:*** |  |  |
| 7140210 | SP Tin học  | 166 | 50 |
| 7140212 | SP Hoá học  | 200 | 30 |
| 7140212 | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 30 | 10 |
| 7140213 | SP Sinh học  | 223 | 20 |
| 7140246 | SP Công nghệ  | 138 | 100 |
| 7140218 | SP Lịch sử | 79 | 100 |
| 7140219 | SP Địa lý | 160 | 104 |
| 7140204 | Giáo dục công dân | 80 | 83 |
| 7140205 | Giáo dục chính trị | 20 | 5 |
| 7140233 | SP Tiếng Pháp | 42 | 7 |
| 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 40 | 7 |
| 7140114 | Quản lí giáo dục | 25 | 45 |
|  | ***Nhóm ngành IV:*** |  |  |
| 7440112 | Hóa học | 70 | 30 |
| 7420101 | Sinh học | 75 | 25 |
|  | ***Nhóm ngành V:*** |  |  |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 170 | 80 |
|  | ***Nhóm ngành VII:*** |  |  |
| 7310201 | Chính trị học  | 30 | 20 |
| 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học)  | 80 | 20 |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 40 | 10 |
| 7760101 | Công tác xã hội | 65 | 85 |