**PHỤ LỤC 1: TÊN TRƯỜNG, NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH, CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO**

**TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRUNG CẤP CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2023**

*(Kèm theo Thông báo số: 42/TB-CAT, ngày 30/3/2023 của Công an tỉnh Bến Tre)*

**I. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Trường** | **Ngành đào tạo** | **Chỉ tiêu** | **Tổ hợp thi THPT** | **Mã bài thi BCA** |
| **Phạm vi tuyển** | **Tuyển thẳng** | **Xét tuyển** |
| **Nam** | **Nữ** | **Nam** | **Nữ** |
| 1 | Học viện An ninh nhân dân | An toàn thông tin | Phía Nam | 8 | 2 | 37 | 3 | A00, A01 | CA1 |
| Y khoa (gửi Học viện Quân y) | Phía Nam | 5 |  | 20 |  | B00 | CA1 |
| 2 | Học viện chính trị CAND | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | Phía Nam | 8 | 2 | 37 | 3 | A01, C00, C03, D01 | CA1, CA2 |
| 3 | Trường Đại học An ninh nhân dân | Nghiệp vụ An ninh | Vùng 7 | 14 | 2 | 54 | 5 | A00, A01, C03, D01 | CA1, CA2 |
| 4 | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | Nghiệp vụ Cảnh sát | Vùng 7 | 22 | 2 | 95 | 11 | A00, A01, C03, D01 | CA1, CA2 |
| 5 | Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | Phía Nam | 8 | 2 | 37 | 3 | A00 | CA1 |
| 6 | Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND | Kỹ thuật - Hậu cần | Phía Nam | 8 | 2 | 37 | 3 | A00, A01, D01 | CA1 |
| 7 | Học viện Quốc tế | Ngôn ngữ Anh | Toàn quốc | 4 | 8 | 11 | 7 | A01, D01 | CA1, CA2 |
| Ngôn ngữ Trung quốc | Toàn quốc | 4 | 6 | 6 | 4 | D01, D04 | CA1, CA2 |

**II. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Trường** | **Chỉ tiêu** | **Tổ hợp thi THPT** | **Mã bài thi BCA** |
| **Phạm vi tuyển** | **Tuyển thẳng** | **Xét tuyển** |
| **Nam** | **Nữ** | **Nam** | **Nữ** |
|  | **1. Đối tượng: Học sinh THPT, công dân thường trú trên địa bàn** |
| 1 | Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | Phía Nam | 2 | 1 | 17 | 2 | A00, A01 | CA1 |
| 2 | Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND | Phía Nam | 2 | 1 | 17 | 2 | A00, A01, D01 | CA1 |
| 3 | Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I | Vùng 7 | 2 | 1 | 22 | 2 | A00, A01, B00, C03, D01, C00, D04 | CA1, CA2 |
| 4 | Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II | Vùng 7 | 8 | 1 | 73 | 8 | A00, A01, B00, C03, D01, C00, D04 | CA1, CA2 |
|  | **2. Đối tượng: Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ** |
| 1 | Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | Phía Nam | 1 | 0 | 5 | 1 | A00, A01 |  |
| 2 | Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND | Phía Nam | 1 | 0 | 5 | 1 | A00, A01 |  |
| 3 | Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I | Phía Nam | 2 | 1 | 19 | 2 | A00, A01, B00, C03, D01, C00, D04 |  |
| 4 | Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I | Phía Nam | 4 | 1 | 39 | 4 | A00, A01, B00, C03, D01, C00, D04 |  |
| 5 | Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II | Phía Nam | 3 | 1 | 29 | 3 | A00, A01, B00, C03, D01, C00, D04 |  |

 **1. Chi tiết địa bàn:** Bến Tre thuộc Vùng 7 (chỉ tiêu gồm các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh,Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau).

 **2. Ký hiệu mã tổ hợp xét tuyển theo quy ước của Bộ Giáo dục và Đào tạo**

- A00:Toán, Vật lý, Hóa học. - A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh. - B00: Toán, Hóa học, Sinh học - C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử. - D01: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. - D04: Toán, Ngữ Văn, tiếng Trung Quốc.

 **3. Ký kiệu mã bài thi đánh giá của Bộ Công an**

- CA1: Trắc nghiệm lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh và tự luận Toán.

- CA2: Trắc nghiệm lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh và tự luận Ngữ Văn.