**PHỤ LỤC**

*(Kèm theo Thông báo số 2664 / T05-QLĐT&BDNC ngày 22 tháng 10 năm 2021*

*của Hiệu trưởng trường Đại học CSND)*

1. **Danh sách các trường được tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Thời điểm công nhận** | **Căn cứ** |
| 1 | Trường ĐH Sư phạm TP.HCM | 06/12/2018 | Công văn số 5543/BGDĐT-QLCL |
| 2 | Trường ĐH Ngoại ngữ  - ĐH Huế | 06/12/2018 | Công văn số 5544/BGDĐT-QLCL |
| 3 | Trường ĐH Ngoại ngữ  - ĐH Quốc gia Hà Nội | 06/12/2018 | Công văn số 5545/BGDĐT-QLCL |
| 4 | Trường ĐH Ngoại ngữ  - ĐH Đà Nẵng | 06/12/2018 | Công văn số 5546/BGDĐT-QLCL |
| 5 | ĐH Thái Nguyên | 20/05/2019 | Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC |
| 6 | Trường ĐH Cần Thơ | 20/5/2019 | Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC |
| 7 | Trường ĐH Hà Nội | 20/5/2019 | Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC |
| 8 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 20/5/2019 | Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC |
| 9 | Trường ĐH Vinh | 7/11/2019 | Công văn số 5110/ BGDĐT-QLCL |
| 10 | Học viện An ninh nhân dân | 13/12/2019 | Công văn số 5615/ BGDĐT-QLCL |
| 11 | Trường ĐH Sài Gòn | 7/2/2020 | Công văn số 332/BGDĐT-QLCL |
| 12 | Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM | 20/2/2020 | Công văn số 468/BGDĐT-QLCL |
| 13 | Trường ĐH Trà Vinh | 6/3/2020 | Công văn số 717/BGDĐT-QLCL |
| 14 | Trường ĐH Văn Lang | 12/3/2020 | Công văn số 779/BGDĐT-QLCL |
| 15 | Trường ĐH Quy Nhơn | 8/9/2020 | Công văn số 3465/BGDĐT-QLCL |
| 16 | Trường ĐH Tây Nguyên | 8/2/2021 | Thông báo số 138/TB-QLCL  (Bộ GDĐT) |
| 17 | Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM | 9/4/2021 | Công văn sô 1398/BGDĐT-QLCL |
| 18 | Học viện Báo chí Tuyên truyền | 23/4/2021 | Công văn số 1607/BGDĐT-QLCL |

1. **Trích phụ lục:**

**BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ VĂN BẰNG HOẶC**

**CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3 VÀ BẬC 4**

**KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM**

**ÁP DỤNG TRONG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ***(Kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021*

*của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ngôn ngữ** | **Chứng chỉ /Văn bằng** | **Trình độ/Thang điểm** | |
| **Tương đương**  **Bậc 3** | **Tương đương**  **Bậc 4** |
| 1 | Tiếng Anh | TOEFL iBT | 30 - 45 | 46 - 93 |
| TOEFL ITP | 450 - 499 |  |
| IELTS | 4.0 - 5.0 | 5.5 - 6.5 |
| Cambridge  Assessment  English | B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.  Thang điểm: 140-159 | B2 First/B2 Business Vantage/  Linguaskill. Thang điểm: 160 - 179 |
| TOEIC  (4 kỹ năng) | Nghe: 275 - 399  Đọc: 275 - 384  Nói: 120 - 159  Viết: 120 - 149 | Nghe: 400 - 489  Đọc: 385 - 454  Nói: 160 - 179 |