**THÔNG TIN HỌC PHÍ**

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo mức trần học phí từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2022 - 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm học** | **Khối ngành 1** | **Khối ngành 4** | **Khối ngành 5** | **Khối ngành 7** |
| 2016 - 2017 | 6.700.000đồng/SV | 7.900.000đồng/SV | 7.900.000đồng/SV | 6.700.000đồng/SV |
| 2017 - 2018 | 7.400.000đồng/SV | 8.700.000đồng/SV | 8.700.000đồng/SV | 7.400.000đồng/SV |
| 2018 - 2019 | 8.100.000đồng/SV | 9.600.000đồng/SV | 9.600.000đồng/SV | 8.100.000đồng/SV |
| 2019 - 2020 | 8.900.000đồng/SV | 10.600.000đồng/SV | 10.600.000đồng/SV | 8.900.000đồng/SV |
| 2020 - 2021 | 9.800.000đồng/SV | 11.700.000đồng/SV | 11.700.000đồng/SV | 9.800.000đồng/SV |
| 2021 - 2022 | 9.800.000đồng/SV | 11.700.000đồng/SV | 11.700.000đồng/SV | 9.800.000đồng/SV |
| 2022 - 2023 | 12.500.000đồng/SV | 13.500.000đồng/SV | 14.500.000đồng/SV | 12.000.000đồng/SV |

Danh mục khối ngành đào tạo trình độ đại học

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Ngành đào tạo | Khối ngành |
| 1 | Giáo dục Thể chất | I |
| 2 | Sư phạm Ngữ văn | I |
| 3 | Sư phạm Lịch sử | I |
| 4 | Sư phạm Toán học | I |
| 5 | Sư phạm Vật lý | I |
| 6 | Sư phạm Hóa học | I |
| 7 | Sư phạm Sinh học | I |
| 8 | Việt Nam học | VII |