|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên ngành** | **Mã số ngành đào tạo cấp IV trình độ đại học** | **Mã số ngành đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ** |
| 1 | Luật  | 7380101 | 8380101 |
| 2 | Luật hiến pháp và luật hành chính  | 7380102 | 8380102 |
| 3 | Luật dân sự và tố tụng dân sự  | 7380103 | 8380103 |
| 4 | Luật hình sự và tố tụng hình sự  | 7380104 | 8380104 |
| 5 | Luật kinh tế  | 7380107 | 8380107 |
| 6 | Luật quốc tế  | 7380108 | 8380108 |

**PHỤ LỤC II. NGÀNH PHÙ HỢP**

*(Dẫn theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số: 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)*