| Stt | Ngành | Mãngành | Các tổ hợp môn xét tuyển(gồm Tổ hợp truyền thống và Tổ hợp mới) | Chỉ tiêu(dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ngôn ngữ Anh*(Chuyên ngành Anh văn pháp lý)* | 72202**01** | D1, D14 **(mới)**, D66 **(mới)**, D84 **(mới)** | 100 |
| 2. | Quản trị kinh doanh | 73401**01** | A, A1, D1,3,6,D84,87,88 **(mới)** | 150 |
| 3. | Quản trị - Luật | 73401**02** | A, A1, D1,3,6, D84,87,88 **(mới)** | 300 |
| 4. | Luật | 73801**01** | A, A1, C, D1,3,6 | 1.430 |
| 5. | Luật Thương mại quốc tế **(mới)** | 73801**09** | A1, D1,3,6, D66,69,70 **(mới)**,D84,87,88 **(mới)** | 120 |
|  |  |  | **Tổng:** | **2.100** |

# \* Ghi chú: Tổ hợp các môn xét tuyển, gồm:

# - *Tổ hợp truyền thống*:

# + Khối A: Toán, Lý, Hóa;

# + Khối A1: Toán, Lý, tiếng Anh;

# + Khối C: Văn, Sử, Địa;

# + Khối D: Văn, Toán, Ngoại ngữ (D1: tiếng Anh, D3: tiếng Pháp; D6: tiếng Nhật).

# - *Tổ hợp mới*:

# + D14: Văn, Sử, tiếng Anh;

# + D66,69,70: Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật; D70: tiếng Pháp);

# + D84,87,88: Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp; D88: tiếng Nhật).