**PHỤ LỤC**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHKT ngày /8/2018 về việc Quy định mức thu học phí các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học tuyển sinh năm 2017

(Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | | **Mức chi** | |
| **I** | **Học phí theo niên chế**  (3.500.000 đồng/sinh viên/ tháng; Thu 05 tháng/học kỳ; 8 học kỳ/ khóa) | | | | |
| 1 | Học phí kỳ thứ nhất | Đồng/sinh viên/học kỳ | | 17.500.000 | |
| 2 | Học phí kỳ thứ hai | Đồng/sinh viên/học kỳ | | 17.500.000 | |
| 3 | Học phí kỳ thứ ba | Đồng/sinh viên/học kỳ | | 17.500.000 | |
| 4 | Học phí kỳ thứ bốn | Đồng/sinh viên/học kỳ | | 17.500.000 | |
| 5 | Học phí kỳ thứ năm | Đồng/sinh viên/học kỳ | | 17.500.000 | |
| 6 | Học phí kỳ thứ sáu | Đồng/sinh viên/học kỳ | | 17.500.000 | |
| 7 | Học phí kỳ thứ bảy | Đồng/sinh viên/học kỳ | | 17.500.000 | |
| 8 | Học phí kỳ thứ tám | Đồng/sinh viên/học kỳ | | 17.500.000 | |
| **II** | **Học phí theo tín chỉ** (áp dụng cho học lại, học cải thiện, học tự nguyện, học ngoài thời gian đào tạo chuẩn và học môn ngoài chương trình) | | | | |
| 1 | Các môn học thuộc khối kiến thức chung, kiến thức theo lĩnh vực | | Đồng/ tín chỉ | | 220.000 |
| 2 | Các môn học thuộc khối kiến thức ngành | | Đồng/ tín chỉ | | 855.000 |
| 3 | Các môn học thuộc khối kiến thức theo nhóm ngành | | Đồng/ tín chỉ | | 1.070.000 |
| 4 | Các môn học thuộc khối kiến thức ngành | | Đồng/ tín chỉ | | 1.285.000 |