Danh mục các ngành đúng, ngành gần với chuyên ngành:

* + - Ngành đúng:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mã ngành** | **Tên ngành** | **Ghi chú** |
| 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh | Ngành đúng |

* + - Ngành gần:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mã ngành** | **Tên ngành** | **Ghi chú** |
| 7340115 | Marketing  | Ngành gần |
|  |  |  |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Ngành gần |
| 7340122 | Thương mại điện tử | Ngành gần |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | Ngành gần |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Ngành gần |

Ngoài ra có các ngành gần với mảng kinh tế, quản lý, quản trị trong nhóm khác, cụ thể:

| **Mã ngành** | **Tên ngành** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- |
| ***73101*** | ***Kinh tế học*** | ***Mã ngành cấp 3*** |
| 7310101 | Kinh tế | Ngành gần |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư | Ngành gần |
| 7310105 | Kinh tế phát triển | Ngành gần |
| ***75106*** | ***Quản lý công nghiệp*** | ***Mã ngành cấp 3*** |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | Ngành gần |
| 7510604 | Kinh tế công nghiệp | Ngành gần |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Ngành gần |
| ***77208*** | ***Quản lý y tế*** | ***Mã ngành cấp 3*** |
| 7720801 | Tổ chức và quản lý y tế | Ngành gần |
| 7720802 | Quản lý bệnh viện | Ngành gần |

* + - Đối với ứng viên tốt nghiệp khác các ngành liệt kê bên trên cần học khối bổ sung kiến thức bao gồm:
			* Kinh tế học (45 tiết)
			* Quản trị đại cương (45 tiết)