**PHỤ LỤC**

**DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**

**ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRONG CÁC TRƯỜNG CAND**

 (*Kèm theo Kế hoạch số /KH-CAT-PX01*

 *ngày /3/2025 của Công an tỉnh Phú Yên*)

| **TT** | **Đăng ký dự tuyển** | **Mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo** | **Tên lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự tuyển ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tại T01 | 74802 | Công nghệ thông tin |  |
| 2 | Dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06 | 738 | Pháp luật |  |
| 742 | Khoa học sự sống |  |
| 744 | Khoa học tự nhiên |  |
| 746 | Toán và thống kê |  |
| 748 | máy tính và công nghệ thông tin |  |
| 751 | Công nghệ kỹ thuật |  |
| 752 | Kỹ thuật |  |
| 758 | Kiến trúc và xây dựng |  |
| 772 | Sức khỏe |  |
| 785 | Môi trường và bảo vệ môi trường |  |
| 3 | Dự tuyển ngành Kỹ thuật Hậu cần tại T07 | 748 | máy tính và công nghệ thông tin |  |
| 751 | Công nghệ kỹ thuật |  |
| 752 | Kỹ thuật |  |
| 738 | Pháp luật |  |
| 742 | Khoa học sự sống |  |
| 734 | Kinh doanh và quản lý |  |
| 758 | Kiến trúc và xây dựng |  |
| 772 | Sức khỏe |  |
| 776 | Dịch vụ xã hội |  |
| 4 | Dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T04, T05. | Không quy định mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo |  |

*\* Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của BGD&ĐT*

 **DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO,**

**NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN,**

**KỸ THUẬT, KHOA HỌC MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo** | **Tên lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo** |
| 71401 | Khoa học giáo dục |
| 7140209 | Sư phạm Toán học |
| 7140210 | Sư phạm Tin học |
| 7140211 | Sư phạm vật lý |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học |
| 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp |
| 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp |
| 7140216 | Sư phạm công nghệ |
| 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên |
| 742 | Khoa học sự sống |
| 744 | Khoa học tự nhiên |
| 746 | Toán và thống kê |
| 748 | Máy tính và công nghệ thông tin |
| 751 | Côgn nghệ kỹ thuật |
| 752 | Kỹ thuật |
| 758 | Kiến trúc và xây dựng |
| 77206 | Kỹ thuật Y học |

*\* Các lĩnh vực, nhóm ngành trên được hạ tiêu chuẩn tuyển loại tốt nghiệp hạng* ***trung bình trở lên và hạ 02 cm******chiều cao*** *so với các lĩnh vực khác.*

*\* Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của BGD&ĐT.*

**QUY ĐỔI ĐIỂM CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOEIC** | **IELTS****(Academic)** | **TOEFL** **PBT** | **TOEFL** **CBT** | **TOEFL** **iBT** | **CEFR** |
| 0 - 250 | 0 - 1.0 | 0 - 310 | 0 - 30 | 0 - 8 | A1 |
| 1.0 -1.5 | 310 - 343 | 33 - 60 | 9 - 18 |
| 255 - 500 | 2.0 - 2.5 | 347 - 393 | 63 | 19 - 29 |
| 3.0 - 3.5 | 397- 433 | 93 - 120 | 30 - 40 | A2 |
| 501 - 700 | 4.0 | 437 - 473 | 123 - 150 | 41 - 52 | B1 |
| 4.5 - 5.0 | 477 - 510 | 153 - 180 | 53 - 64 |
| 701 - 900 | 5.5 - 6.5 | 513 - 547 | 183 - 210 | 65 - 78 | B2 |
| 901 - 990 | 7.0 - 8.0 | 550 - 587 | 213 - 240 | 79 - 95 | C1 |
|  | 8.5 - 9.0 | 590 - 677 | 243 - 300 | 96 - 120 | C2 |
| Top Score | Top Score | Top Score | Top Score | Top Score | Top Level |
| 990 | 9 | 677 | 300 | 120 | C2 |

*\* Các ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác được quy đổi tương tự bảng quy đổi ngoại ngữ tiếng Anh.*

**QUY ĐỔI ĐIỂM TỔNG KẾT TOÀN KHÓA**

**TỪ THANG ĐIỂM 10 SANG THANG ĐIỂM 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Điểm hệ 10** | **Điểm hệ 4** |
| 9.3 - 10.0 | 4.0 |
| 8.5 - 9.2 | 3.7 |
| 7.8 - 8.4 | 3.5 |
| 7.0 - 7.7 | 3.0 |
| 6.3 - 6.9 | 2.5 |
| 5.5 - 6.2 | 2.0 |
| 4.8 - 5.4 | 1.5 |
| 4.0 - 4.7 | 1.0 |
| < 4 | 0 |