|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN****HỘI ĐỒNG TS SAU ĐẠI HỌC NĂM 2025** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ**

(Đính kèm thông báo kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2025- đợt 1)

| **Stt** | **Ngành dự thi thạc sĩ** | **Ngành Tốt nghiệp đại học** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đại số và lý thuyết số | Toán học; Toán tin; Sư phạm Toán |
| 2 | Toán giải tích | Toán học; Toán tin; Toán ứng dụng; Thống kê; Sư phạm Toán |
| 3 | Lý thuyết xác suất và TK toán học | Toán học; Toán tin; Toán ứng dụng; Thống kê; Sư phạm Toán; Xác suất Thống kê toán; Khoa học dữ liệu. |
| 4 | Toán ứng dụng | Toán học; Khoa học tính toán; Khoa học dữ liệu; Toán ứng dụng; Toán cơ; Toán tín; Thống kê; Sư phạm Toán. |
| 5 | SHTN, chuyên ngành: Sinh lý Thực vật | Sinh học; Sinh học ứng dụng; Công nghệ sinh học; Sư phạm Sinh học; Nông nghiệp; Nông học; Bảo vệ thực vật; Khoa học cây trồng; Lâm sinh; Lâm học |
| 6 | Hóa sinh hoc | Sinh học; Sinh - Môi trường; Công nghệ sinh học; Sư phạm Sinh học; Sinh học ứng dụng; Kỹ thuật sinh học; Y Đa khoa; Sư phạm Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp |
| 7 | Sinh thái học | Sinh học; Công nghệ sinh học; Khoa học môi trường; Lâm nghiệp; Nông nghiệp; Thủy sản; Quản lý môi trường; Lâm sinh; Nông lâm kết hợp; Quản lý tài nguyên rừng; Nông học; Bảo vệ thực vật; Thiết kế cảnh quan; Lâm nghiệp đô thị; Kinh tế tài nguyên môi trường; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Tài nguyên và du lịch sinh thái; Nuôi trồng thủy sản; Kỹ thuật môi trường; Ngư y; Thú y; Sinh y học môi trường |

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN****HỘI ĐỒNG TS SAU ĐẠI HỌC NĂM 2025** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP VÀ MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC**

**DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ**

(Đính kèm thông báo kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2025- đợt 1)

| **Stt** | **Ngành dự thi thạc sĩ** | **Ngành tốt nghiệp đại học** | **Các môn bổ túc kiến thức** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toán giải tích | Công nghệ thông tin | 1. Giải tích hàm (4TC)2. Giải tích 2A (3TC) |
| 2 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; Trí tuệ nhận tạo; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin | 1. Cơ sở Toán học cho thống kê 1 (Cơ sở toán cho KHDL 1) (3TC)2. Cơ sở Toán học cho thống kê 2 (Cơ sở toán cho KHDL 2) (3TC)3. Cơ sở xác suất cho thống kê (xác suất) (3TC) |
| 3 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | Tài chính; Toán kinh tế; Tài chính- Ngân hàng; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Tài chính); Quản trị kinh doanh (Trường ĐH Kinh tế) | 1. Cơ sở Toán học cho thống kê 1 (Cơ sở toán cho KHDL 1) (3TC)2. Cơ sở Toán học cho thống kê 2 (Cơ sở toán cho KHDL 2) (3TC)3. Lý thyết thống kê (Cơ sở tin cho KHDL 1) (3TC)4. Cơ sở xác suất cho thống kê (xác suất) (3TC) |
| 4 | Toán ứng dụng | Kỹ thuật cơ khí | 1. Giải tích hàm (4TC)2. Đại số đại cương (3TC)3. Thực hành đại số đại cương (1TC)4. Lý thuyết độ đo và xác suất (4TC) |
| 5 | Toán ứng dụng | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 1. Giải tích hàm (4TC)2. Đại số đại cương (3TC)3. Thực hành đại số đại cương (1TC) |
| 6 | Toán ứng dụng | Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; Trí tuệ nhận tạo; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Cơ học kỹ thuật; Kỹ thuật điện tử- viễn thông | Giải tích hàm (4TC) |
| 7 | Toán ứng dụng | Tài chính- Ngân hàng | 1. Đại số đại cương (3TC)2. Thực hành đại số đại cương (1TC)3. Giải tích hàm (4TC) |
| 8 | Toán ứng dụng | Sư phạm vật lý | 1. Giải tích hàm (4TC)2. Toán rời rạc 1A (3TC) |
| 9 | Hóa sinh học | Y tế công cộng; Hóa học; Công nghệ hóa học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Dược học; Sinh y học và môi trường; Bác sĩ răng hàm mặt; Kỹ thuật môi trường; Môi trường; Nông học; Y Điều dưỡng; Công nghệ thực phẩm | 1. Enzyme học (3TC)2. Thực tập sinh hóa chuyên ngành (4TC)3. Sinh hóa chức năng (3TC) |
| 10 | Hóa sinh học | Cử nhân xét nghiệm; Xét nghiệm Y học dự phòng; Kỹ thuật xét nghiệm y học; Bác sỹ Thú y; Thú Y | 1. Enzyme học (3TC)2. Thực tập sinh hóa chuyên ngành (4TC) |
| 11 | Hóa sinh học | Hóa dược; Hóa học (chuyên ngành Hóa dược); Sư phạm Khoa học tự nhiên | Enzyme học (3TC) |
| 12 | SHTN, chuyên ngành Sinh lý thực vật | Môi trường; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sau thu hoạch; Thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Dược học | Sinh lý thực vật (3 TC) |
| 13 | SHTN, chuyên ngành Sinh lý thực vật | Các ngành học khác có liên quan đến sinh học | Xét theo từng trường hợp và áp dụng đợt 2 năm 2025 |
| 14 | Sinh thái học | Hệ thống thông tin (ĐH Nông Lâm); Quản lý đất đai; Y khoa | 1. Sinh thái học (3TC)2. Sinh thái động vật (2TC)3. Sinh thái thực vật (2TC) |
| 15 | Sinh thái học | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sinh thái học (3TC) |