**1.      Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM**

| **TT** | **Ngành đào tạo** | **Mã ngành/ Mã ĐKXT** | **Tổ hợp môn xét tuyển** | **Điểm trúng tuyển** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Chương trình đai học chính quy chất lượng cao :**  1) Tài chính - Ngân hàng  2) Kế toán  3) Quản trị kinh doanh | 7340001 | A00, A01, D01, D07 | **23.1** |
| **B** | **Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng:**     Ngành Quản trị kinh doanh, các chương trình:   * Quản trị kinh doanh * Quản lý chuỗi cung ứng * Marketing * Tài chính | 7340002 | A00, A01, D01, D07 | **23.1** |
| **C** | **Chương trình ĐHCQ chuẩn** | | |  |
| 1 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | **25.05** |
| 2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | **25.15** |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | **25.35** |
| 4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 | **24.65** |
| 5 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | **24.55** |
| 6 | Luật Kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | **25.00** |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 (\*) | **22.56** |

***Lưu ý :****Điểm chuẩn trúng tuyển**đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định.*