|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | [Kỹ thuật xét nghiệm y học (\*\*)](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/nganh-ky-thuat-xet-nghiem-y-hoc-7720601-dat-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-quoc-te-aun-qa/) | 7720601 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
| B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) |
| 26 | [Kỹ thuật hình ảnh y học](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/nganh-ky-thuat-hinh-anh-y-hoc-7720602/) | 7720602 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
| B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) |
| 27 | [Kỹ thuật phục hồi chức năng](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/nganh-ky-thuat-phuc-hoi-chuc-nang-7720603/)(Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng) | 7720603 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
| B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) |
| 28 | [Y tế công cộng](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/nganh-y-te-cong-cong-7720701/) | 7720701 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
| B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) |
| 29 | [Kinh tế (\*)](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/nganh-kinh-te-7310101-dat-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-quoc-te-fibaa/)(Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương, Quản lý kinh tế, Kinh tế du lịch) | 7310101 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
| A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) |
| C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) |
| D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
| 30 | [Quản trị kinh doanh (\*)](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/nganh-quan-tri-kinh-doanh-7340101/)(Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị tài chính; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị Marketing; Khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp) | 7340101 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
| A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) |
| C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) |
| D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
| 31 | [Thương mại điện tử](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/thuong-mai-dien-tu-7340122/)(Thương mại điện tử; Thương mại điện tử (Co-op)) | 7340122 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
| A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) |
| C14 (Toán, Ngữ văn, GDCD) |
| C15 (Toán, Ngữ văn, Khoa học xã hội) |
| 32 | [Tài chính – Ngân hàng (\*)](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/nganh-tai-chinh-ngan-hang-7340201/) | 7340201 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
| A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) |
| C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) |
| D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
| 33 | [Kế toán (\*)](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/nganh-ke-toan-7340301-dat-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-quoc-te-fibaa/)(Kế toán tổng hợp; Kế toán tổng hợp (Co-op)) | 7340301 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
| A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) |
| C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) |
| D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
| 34 | [Luật (\*)](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/nganh-luat-7380101-dat-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-quoc-te-fibaa-chuyen-nganh-luat-thuong-mai-luat-dan-su-luat-hinh-su/) (Luật học; Luật học (Co-op); Luật hình sự; Luật thương mại; Luật dân sự) | 7380101 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
| A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) |
| C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) |
| D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
| 35 | [Logistics và quản lý chuỗi cung ứng](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/nganh-logistics-va-quan-ly-chuoi-cung-ung/) (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Co-op)) | 7510605 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
| C14 (Toán, Ngữ văn, GDCD) |
| D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
| D84 (Toán, GDCD, Tiếng Anh) |
| 36 | Quản trị kinh doanh (Dạy và học học bằng Tiếng Anh) |  | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
| A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) |
| C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) |
| D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) |
|   37  | [Ngôn ngữ Khmer (\*\*)](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/nganh-ngon-ngu-khmer-7220106/) |  7220106 | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) |
| D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
| D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) |
| 38 | [Văn hoá học](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/nganh-van-hoa-hoc-truong-dai-hoc-tra-vinh-7229040/) | 7229040 | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) |
| D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) |
| 39 | [Âm nhạc học](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/am-nhac-hoc-7210201/) | 7210201 | N00 (Ngữ văn, NK Âm nhạc 1, NK Âm nhạc 2) |
| 40 | [Biểu diễn nhạc cụ truyền thống](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/bieu-dien-nhac-cu-truyen-thong-7210210/) | 7210210 | N00 (Ngữ văn, NK Âm nhạc 1, NK Âm nhạc 2) |
|   41  |  [Quản lý nhà nước](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/quan-ly-nha-nuoc-7310205/)  |  7310205   | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) |
| C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí) |
| D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
| D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) |
| 42 | [Quản trị văn phòng(\*)](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/quan-tri-van-phong-7340406/) | 7340406 | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) |
| C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí) |
| D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
| D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) |
|   43   |  [Quản lý tài nguyên và môi trường](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/quan-ly-tai-nguyen-va-moi-truong-7850101/)  |  7850101   | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
| B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) |
| B02 (Toán, Sinh học, Địa lí) |
| B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) |
| 44 | [Kỹ thuật môi trường](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/nganh-ky-thuat-moi-truong-7520320/) | 7520320 | A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) |
| A02 (Toán, Vật lí, Sinh học) |
| B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) |
| B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) |
|   45   |  [Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh-7810103/) (Quản trị DV du lịch và lữ hành; Quản trị DV du lịch và lữ hành (Co-op))   |  7810103   | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) |
| C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí) |
| D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
| D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) |
|   46  |  [Công tác xã hội](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/cong-tac-xa-hoi-7760101/) (Công tác xã hội; Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế)   |  7760101   | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) |
| D78 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh) |
| D66 (Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh) |
| C04(Ngữ văn, Toán, Địa lí) |
| 47 | [Quản lý thể dục thể thao(\*)](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/quan-ly-the-duc-the-thao-7810301/) | 7810301 | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) |
| C14 (Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân) |
| C19 (Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân) |
| D78 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh) |
|   48   |  [Chính trị học](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/chinh-tri-hoc-7310201/)  |   7310201  | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) |
| D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
| C19 (Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân) |
| C20 (Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân) |
|   49  |   [Giáo dục mầm non](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/giao-duc-mam-non-7140201/)[(\*\*)](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/cao-dang-giao-duc-mam-non-5140201/)  |   7140201   | M00 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) |
| M05(Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) |
| C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) |
| C14(Ngữ văn, Toán, GDCD) |
| 50 | [Giáo dục tiểu học(\*\*)](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/giao-duc-tieu-hoc-7140202/) | 7140202 | A00(Toán, Vật lý, Hóa học) |
| A01(Toán, Vật lý, Tiếng Anh) |
| D90(Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) |
| D84(Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh) |
| 51 | [Cao đẳng Giáo dục mầm non](https://tuyensinh.tvu.edu.vn/cao-dang-giao-duc-mam-non-5140201/) | 5140201 | M00 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) |
| M05(Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) |
| C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) |
| C14(Ngữ văn, Toán, GDCD) |