**THỐNG KÊ CÁC CHUYÊN NGÀNH THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÀO CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã ngành** | **Tên ngành** |
| **01** | **731** | **KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI** |
| **73101** | **Kinh tế học** |
| 7310101 | Kinh tế |
| 7310102 | Kinh tế chính trị |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư |
| 7310105 | Kinh tế phát triển |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế |
| 7310107 | Thống kê kinh tế |
| 7310108 | Toán kinh tế |
| 7310109 | Kinh tế số |
| **73102** | **Khoa học chính trị** |
| 7310201 | Chính trị học |
| 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước |
| 7310205 | Quản lý nhà nước |
| 7310206 | Quan hệ quốc tế |
| **73103** | **Xã hội học và Nhân học** |
| 7310301 | Xã hội học |
| 7310302 | Nhân học |
| **73104** | **Tâm lý học** |
| 7310401 | Tâm lý học |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục |
| **73105** | **Địa lý học** |
| 7310501 | Địa lý học |
| **73106** | **Khu vực học** |
| 7310601 | Quốc tế học |
| 7310602 | Châu Á học |
| 7310607 | Thái Bình Dương học |
| 7310608 | Đông phương học |
| 7310612 | Trung Quốc học |
| 7310613 | Nhật Bản học |
| 7310614 | Hàn Quốc học |
| 7310620 | Đông Nam Á học |
| 7310630 | Việt Nam học |
| **73190** | **Khác** |
| **02** | **732** | **BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN** |
| **73201** | **Báo chí và truyền thông** |
| 7320101 | Báo chí |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện |
| 7320105 | Truyền thông đại chúng |
| 7320106 | Công nghệ truyền thông |
| 7320107 | Truyền thông quốc tế |
| 7320108 | Quan hệ công chúng |
| **73202** | **Thông tin - Thư viện** |
| 7320201 | Thông tin - Thư viện |
| 7320205 | Quản lý thông tin |
| **73203** | **Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng** |
| 7320303 | Lưu trữ học |
| 7320305 | Bảo tàng học |
| **73204** | **Xuất bản - Phát hành** |
| 7320401 | Xuất bản |
| 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm |
| **73290** | **Khác** |
| **03** | **776** | **Dịch vụ xã hội** |
| **77601** | **Công tác xã hội** |
| 7760101 | Công tác xã hội |
| 7760102 | Công tác thanh thiếu niên |
| 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật |
| 77690 | Khác |
| **04** | **746** | **Toán và thống kê** |
| **74601** | **Toán học** |
| 7460101 | Toán học |
| 7460107 | Khoa học tính toán |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu |
| 7460112 | Toán ứng dụng |
| 7460115 | Toán cơ |
| 7460117 | Toán tin |
| **74602** | **Thống kê** |
| 7460201 | Thống kê |
| **74690** | **Khác** |
| **05** | **758** | **Kiến trúc và xây dựng** |
| **75801** | **Kiến trúc và quy hoạch** |
| 7580101 | Kiến trúc |
| 7580102 | Kiến trúc cảnh quan |
| 7580103 | Kiến trúc nội thất |
| 7580104 | Kiến trúc đô thị |
| 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị |
| 7580106 | Quản lý đô thị và công trình |
| 7580108 | Thiết kế nội thất |
| 7580111 | Bảo tồn di sản kiến trúc - Đô thị |
| 7580112 | Đô thị học |
| **75802** | **Xây dựng** |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
| 7580203 | Kỹ thuật xây dựng công trình biển |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
| 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
| 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng |
| 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước |
| 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước |
| **75803** | **Quản lý xây dựng** |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng |
| 7580302 | Quản lý xây dựng |
| **75890** | **Khác** |
| **06** | **738** | **Pháp luật** |
| **73801** | **Luật** |
| 7380101 | Luật |
| 7380102 | Luật hiến pháp và luật hành chính |
| 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự |
| 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự |
| 7380107 | Luật kinh tế |
| 7380108 | Luật quốc tế |
| **73890** | **Khác** |
| **07** | **748** | **Máy tính và công nghệ thông tin** |
| **74801** | **Máy tính** |
| 7480101 | Khoa học máy tính |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
| 7480104 | Hệ thống thông tin |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo |
| 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
| **74802** | **Công nghệ thông tin** |
| 7480201 | Công nghệ thông tin |
| 7480202 | An toàn thông tin |
| **74890** | **Khác** |
| **08** | **73404** | **Quản trị - Quản lý** |
| 7340401 | Khoa học quản lý |
| 7340403 | Quản lý công |
| 7340404 | Quản trị nhân lực |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý |
| 7340406 | Quản trị văn phòng |
| 7340408 | Quan hệ lao động |
| 7340409 | Quản lý dự án |