| **TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN – Mã trường: QST** - tuyensinh.hcmus.edu.vn | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mã tuyển sinh** | **Tên ngành/ Nhóm ngành** | **Chỉ tiêu** | **Tổ hợp môn/bài thi (Mã tổ hợp)** |
| 7420101 | Sinh học | 260 | Sinh - Hóa – Toán (B00) |
| Sinh - Toán – Vật lý (A02)  Sinh - Toán – Tiếng Anh (B08) |
| 7420101\_CLC | Sinh học  (CT Chất lượng cao) | 40 | Sinh - Hóa – Toán (B00) |
| Sinh - Toán – Vật lý (A02)  Sinh - Toán – Tiếng Anh (B08) |
| 7420201 | Công nghệ Sinh học | 180 | Sinh - Toán – Vật lý (A02) |
| Sinh – Hóa – Toán (B00) |
| KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)  Sinh – Toán – Tiếng Anh (B08) |
| 7420201\_CLC | Công nghệ Sinh học  (CT Chất lượng cao) | 100 | Sinh - Toán – Vật lý (A02) |
| Sinh – Hóa – Toán (B00) |
| KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)  Sinh – Toán – Tiếng Anh (B08) |
| 7440102 | Vật lý học | 200 | Vật lý – Toán – Hóa (A00) |
| Vật lý – Toán – Tiếng Anh (A01) |
| Toán – KHTN – Tiếng Anh (D90) |
| Vật lý – Toán – Sinh (A02) |
| 7440112 | Hoá học | 240 | Hóa – Lý – Toán (A00) |
| Hóa – Sinh – Toán (B00) |
| Hóa – Toán – Tiếng Anh (D07) |
| KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90) |
| 7440112\_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | 40 | Hóa – Lý – Toán (A00) |
| Hóa – Sinh – Toán (B00) |
| Hóa – Toán – Tiếng Anh (D07) |
| KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90) |
| 7440112\_VP | Hoá học  (CTLK Việt - Pháp) | 30 | Hóa - Lý - Toán (A00) |
| Hóa - Sinh - Toán (B00) |
| Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) |
| Hóa - Toán - Tiếng Pháp (D24) |
| 7440122 | Khoa học Vật liệu | 150 | Lý - Hóa - Toán (A00) |
| Hóa - Sinh - Toán (B00) |
| Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) |
| Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) |
| 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 50 | Lý - Hóa - Toán (A00) |
| Hóa - Sinh - Toán (B00) |
| Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) |
| Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) |
| 7440201 | Địa chất học | 100 | Toán - Hóa - Lý (A00) |
| Sinh - Toán - Hóa (B00) |
| Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) |
| Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) |
| 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 50 | Toán - Hóa - Lý (A00) |
| Sinh - Toán - Hóa (B00) |
| Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) |
| Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) |
| 7440228 | Hải dương học | 50 | Toán - Lý - Hóa (A00) |
| Toán - Sinh – Hóa (B00) |
| Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)  Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07) |
| 7440301 | Khoa học Môi trường | 110 | Hóa - Toán - Lý (A00) |
| Sinh - Hóa - Toán (B00) |
| Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08) |
| Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) |
| 7440301\_BT | Khoa học Môi trường  (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | 50 | Hóa - Toán - Lý (A00) |
| Sinh - Hóa - Toán (B00) |
| Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08) |
| Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) |
| 7440301\_CLC | Khoa học Môi trường  (CT Chất lượng cao) | 40 | Hóa - Toán - Lý (A00) |
| Sinh - Hóa - Toán (B00) |
| Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08) |
| Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) |
| 7460101 | Toán học | 290 | Toán - Lý - Hóa (A00) |
| Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) |
| Toán – Hóa – Sinh (B00)  Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh (D01) |
| 7480201\_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 400 | Toán - Lý - Hóa (A00) |
| Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) |
| Toán - Tiếng Anh - Sinh (B08) |
| Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) |
| 7480201\_CLC | Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao) | 440 | Toán - Lý - Hóa (A00) |
| Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) |
| Toán - Tiếng Anh - Sinh (B08) |
| Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) |
| 7480101\_TT | Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | 80 | Toán - Lý - Hóa (A00) |
| Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) |
| Toán - Tiếng Anh - Sinh (B08) |
| Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) |
| 7480201\_VP | Công nghệ thông tin (CTLK Việt - Pháp) | 40 | Toán - Lý - Hóa (A00) |
| Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) |
| Toán - Lý - Tiếng Pháp (D29) |
| Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) |
| 7510401\_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học  (CT Chất lượng cao) | 100 | Hoá - Lý - Toán (A00) |
| Hoá - Sinh - Toán (B00) |
| Hoá - Toán - Tiếng Anh (D07) |
| KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90) |
| 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 100 | Hóa - Toán - Lý (A00) |
| Sinh - Hóa - Toán (B00) |
| Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08) |
| Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 160 | Toán - Lý - Hóa (A00) |
| Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) |
| Toán - Tiếng Anh - Hóa (D07)  Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) |
| 7520207\_CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông  (CT Chất lượng cao) | 80 | Toán - Lý - Hóa (A00) |
| Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) |
| Toán - Tiếng Anh - Hóa (D07)  Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) |
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 50 | Lý - Toán - Hóa (A00) |
| Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) |
| Lý - Toán - Sinh (A02) |
| Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) |
| 7520403 | Vật lý Y khoa | 40 | Lý - Toán - Hóa (A00) |
| Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) |
| Lý - Toán - Sinh (A02) |
| Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) |
| 7480104\_LK | Khoa học Quản lý (bằng do ĐH Keuka, Hoa Kỳ cấp) | 80 | Toán - Lý - Hóa (A00) |
| Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) |
| Toán - Tiếng Anh - Sinh (B08) |
| Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) |
| 7480201\_LK | Công nghệ Thông tin  (bằng do ĐH Kỹ thuật Auckland-AUT cấp)  - hướng Trí tuệ Nhân tạo (40)  - hướng Kỹ thuật Phần mềm (40)  - hướng Khoa học Dịch vụ(40) | 120 | Toán - Lý - Hóa (A00) |
| Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) |
| Toán - Tiếng Anh - Sinh (B08) |
| Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) |