| **Danh sách các tổ hợp xét tuyển vào Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ TỔ HỢP** | **MÔN THI TRONG TỔ HỢP** | **NGÀNH ĐƯỢC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN** |
| 1 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Tất cả các ngành |
| 2 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tất cả các ngành |
| 3 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Tất cả các ngành |
| 4 | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Tất cả các ngành |
| 5 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Tất cả các ngành |
| 6 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Tất cả các ngành |
| 7 |  | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức | Ngôn ngữ Đức |
| 8 |  | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức | Ngôn ngữ Đức |
| 9 | D21 | Toán, Hóa học, Tiếng Đức | Ngôn ngữ Đức |
| 10 | D05 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Đức | Ngôn ngữ Đức |
| 11 | D31 | Toán, Sinh học, Tiếng Đức | Ngôn ngữ Đức |
| 12 | D26 | Toán, Vật lí, Tiếng Đức | Ngôn ngữ Đức |
| 13 |  | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc |
| 14 |  | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Hàn | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc |
| 15 |  | Toán, Hóa học, Tiếng Hàn | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc |
| 16 |  | Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc |
| 17 |  | Toán, Sinh học, Tiếng Hàn | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc |
| 18 |  | Toán, Vật lí, Tiếng Hàn | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc |
| 19 | D42 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga | Ngôn ngữ Nga |
| 20 |  | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga | Ngôn ngữ Nga |
| 21 | D22 | Toán, Hóa học, Tiếng Nga | Ngôn ngữ Nga |
| 22 | D02 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga | Ngôn ngữ Nga |
| 23 | D32 | Toán, Sinh học, Tiếng Nga | Ngôn ngữ Nga |
| 24 | D27 | Toán, Vật lí, Tiếng Nga | Ngôn ngữ Nga |
| 25 | D43 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật | Sư phạm Tiếng Nhật, Ngôn ngữ Nhật |
| 26 | D63 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật | Sư phạm Tiếng Nhật, Ngôn ngữ Nhật |
| 27 | D23 | Toán, Hóa học, Tiếng Nhật | Sư phạm Tiếng Nhật, Ngôn ngữ Nhật |
| 28 | D06 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật | Sư phạm Tiếng Nhật, Ngôn ngữ Nhật |
| 29 | D33 | Toán, Sinh học, Tiếng Nhật | Sư phạm Tiếng Nhật, Ngôn ngữ Nhật |
| 30 | D28 | Toán, Vật lí, Tiếng Nhật | Sư phạm Tiếng Nhật, Ngôn ngữ Nhật |
| 31 | D44 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ Pháp |
| 32 | D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ Pháp |
| 33 | D24 | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ Pháp |
| 34 | D03 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ Pháp |
| 35 | D34 | Toán, Sinh học, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ Pháp |
| 36 | D29 | Toán, Vật lí, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ Pháp |
| 37 | D45 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung | Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 38 | D65 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung | Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 39 | D25 | Toán, Hóa học, Tiếng Trung | Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 40 | D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung | Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 41 | D35 | Toán, Sinh học, Tiếng Trung | Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 42 | D30 | Toán, Vật lí, Tiếng Trung | Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc |

| **Danh sách các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội** | | |
| --- | --- | --- |
| **MÔN NGOẠI NGỮ** | **CHỨNG CHỈ ĐẠT YÊU CẦU TỐI THIỂU (\*)** | **ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ** |
|  |
| Tiếng Anh | IELTS Academic 5.5 điểm | – British Council (BC) |  |
| – International Development Program (IDP) |  |
| TOEFL iBT 72 điểm | Educational Testing Service (ETS) |  |
| VSTEP 3-5 (bài thi trên máy tính) | Theo Thông báo số   1098/TB-QLCL ngày 07/7/2023 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT |  |
| Tiếng Nga | TRKI-2 | – Các trường Đại học ở LB Nga |  |
| – Viện tiếng Nga Quốc gia (A.X. Pushkin) |  |
| Tiếng Pháp | – TCF 400 điểm | Cơ quan Giáo dục Quốc tế Pháp –   France Education International |  |
| – DELF B2 |  |
| Tiếng Trung Quốc | HSK5 và HSKK cao cấp | Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Hanban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc); Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài (Center for Language Education and Cooperation) |  |
|  |
| Tiếng Đức | – DSH 1 | – Các trường đại học Đức |  |
| – TestDaF 3 | – Viện TestDaF |  |
| – Goethe-Zertifikat B2 | – Viện Goethe (Goethe-Institut) |  |
| – DSD B2 | – KMK (Hội đồng Bộ trưởng văn hóa, giáo dục của Liên bang và các bang CHLB Đức) |  |
| – TELC B2 | – TELC B2 (TELC GmbH) |  |
| – ÖSD Zertifikat B2 | – Hiệp hội ÖSD (Cộng hòa Áo) |  |
| Tiếng Nhật | JLPT cấp độ N3 | Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) |  |
| Tiếng Hàn | TOPIK II cấp độ 4 | Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia (NIIED) |  |