**Phụ lục 6**

**Bảng tham chiếu chứng chỉ Ngoại ngữ**

 **sử dụng trong tuyển sinh trình độ tiến sĩ tại ĐHQGHN**

*(Kèm theo Thông báo số 1648 /TB-ĐHKT ngày 5 tháng 6 năm 2019*

*của Trường Đại học Kinh tế -ĐHQGHN)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Chứng chỉ** | **Trình độ** |
| 1 | TOEFL iBT | 45-93 |
| 2 | IELTS | 5.0 - 6.5 |
| 3 | Cambridge examination | CAE 45-59PET Pass with Distinction |