**Phụ lục 4**

**Bảng tham chiếu mức điểm tối thiểu một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương Bậc 3, Bậc 4**

**theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam**

*(Kèm theo Thông báo số 432/TB-ĐHKT ngày 17 tháng 02 năm 2022*

*của Trường Đại học Kinh tế -ĐHQGHN)*

**Tiếng Anh**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khung năng lực**  **ngoại ngữ VN** | **IELTS** | **TOEFL** | **TOEIC**  **(4 kĩ năng)** | **Cambridge Exam** | **Aptis (Hội đồng Anh)** | **Vietnamese Standardized Test of English Proficiency** |
| Bậc 3 | 4.5 | 460 ITP  42 iBT | Reading 275 Listening 275  Speaking 120  Writing 120 | A2 Key 140  B1 Preliminary: 140  B2 First: 140  B1 Business Preliminary 140  B2 Business Vantage: 140 | B1 (General) | VSTEP.3-5 (4.0) |
| Bậc 4 | 5.5 | 543 ITP  72 iBT | Reading 385  Listening 400  Speaking 160  Writing 150 | B1 Preliminary: 160  B2 First: 160  C1 Advanced: 160  B1 Business Preliminary 160  B2 Business Vantage: 160  C1 Business Higher: 160 | B2 (General) | VSTEP.3-5 (6.0) |