**Phụ lục 8**

**Thông tin chỉ tiêu, điểm chuẩn của Học viện Tài chính**

**từ năm 2012 đến năm 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngành** | **Chỉ tiêu 2012** | **Điểm chuẩn****2012** | **Chỉ tiêu 2013** | **Điểm chuẩn****2013** | **Chỉ tiêu 2014** | **Điểm chuẩn 2014** | **Chỉ tiêu 2015** | **Điểm****chuẩn 2015** |
| Ngành Tài chính – Ngân hàng |  | 19.00 | 1820 | 16.50 | 2000 | 20.50 | 2000 | 22.50 |
| Ngành Kế toán  |  | 21.00 | 1050 | 21.50 | 1300 | 20.50 | 1300 | 23.50 |
| Ngành Quản trị kinh doanh  |  | 19.00 | 120 | 19.00 | 240 | 21.00 | 240 | 23.00 |
| Ngành Hệ thống thông tin quản lý  |  | 19.00 | 120 | 16.50 | 120 | 20.50 | 120 | 29.67 (D01)22.25 (A00, A01) |
| Ngành Kinh tế  |  |  | 120 | 16.50 | 180 | 21.00 | 180 | 23.00 |
| Ngành Ngôn ngữ  |  | 27.50 | 120 | 22.50 | 160 | 24.50 | 160 | 29.92 |

Điểm chuẩn tính đối với thí sinh khu vực 3; ngành Ngôn ngữ Anh môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.

Năm 2015 ngành Hệ thống thông tin quản lý tổ hợp D01 môn Toán nhân hệ số 2