|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBND TỈNH ĐỒNG NAI | | | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | | | | | | |
| **TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ** | | | | | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | | | | | | |
|  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
| **DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017 - ĐỢT 1** | | | | | | | | | | | | |
| **Ngành: ĐIỀU DƯỠNG** | | | | | | | | | | | | |
| **Phương thức xét tuyển: PHƯƠNG THỨC 1** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Hộ khẩu** | **Đối tượng ưu tiên** | **Điểm ưu tiên** | **Khu vực** | **Điểm khu vực** | **Tổ hợp xét tuyển** | **Điểm xét tuyển** | | **Tổng điểm** |
| **Môn 1** | **Môn 2** |
| 1 | Lương Thị Hoa | Nữ | 14/03/99 | H. Bảo Lâm, Lâm Đồng | 01 | 2.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 5.60 | 6.50 | 15.60 |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | Nữ | 07/10/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Văn | 7.60 | 6.75 | 14.85 |
| 3 | Phan Thị Kim Ngân | Nữ | 29/12/99 | TX Long Khánh, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 8.00 | 6.33 | 14.83 |
| 4 | Trần Thị Yến Nhi | Nữ | 05/07/99 | H. Xuân Lộc, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 7.00 | 6.08 | 14.58 |
| 5 | Vũ Thị Mỹ Hoa | Nữ | 01/11/99 | H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Văn | 7.20 | 6.75 | 14.45 |
| 6 | Hoàng Mai Anh Tuấn | Nam | 31/12/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 7.00 | 6.50 | 14.00 |
| 7 | Nguyễn Thị Lan Anh | Nữ | 28/11/99 | H. Châu Đức, B.Rịa-V.Tàu |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Anh | 6.00 | 6.40 | 13.90 |
| 8 | Vũ Diễm Hương | Nữ | 12/01/99 | H. Di Linh, Lâm Đồng |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 6.60 | 5.58 | 13.68 |
| 9 | Đinh Thị Thanh Thảo | Nữ | 10/01/99 | H. Trảng Bom, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Anh | 6.20 | 6.00 | 13.20 |
| 10 | Lê Thị Thu Trang | Nữ | 10/08/98 | H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Văn | 6.60 | 5.50 | 13.10 |
| 11 | Lê Thành Phương | Nam | 15/08/99 | H. Trảng Bom, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Văn-Anh | 7.00 | 4.60 | 13.10 |
| 12 | Phạm Thị Ngọc Huyền | Nữ | 12/11/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Văn-Anh | 6.00 | 6.60 | 13.10 |
| 13 | Đinh Thủy Tiên | Nữ | 22/02/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Anh | 6.40 | 5.40 | 12.80 |
| 14 | Hoàng Đức Nhã | Nam | 30/07/99 | H. Định Quán, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 5.60 | 5.50 | 12.60 |
| 15 | Đỗ Thị Giang | Nữ | 12/01/99 | H. Xuyên Mộc, B.Rịa-V.Tàu |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-KHTN | 6.00 | 5.50 | 12.50 |
| 16 | Trần Thị Thu | Nữ | 13/07/99 | H. Ý Yên, Nam Định |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Văn | 5.20 | 6.25 | 12.45 |
| 17 | Nguyễn Thị Thảo Vân | Nữ | 26/08/99 | TX Long Khánh, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Văn | 5.80 | 6.00 | 12.30 |
| 18 | Huỳnh Thị Ngọc Quý | Nữ | 28/02/99 | H. Định Quán, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 5.60 | 5.00 | 12.10 |
| 19 | Nguyễn Thị Minh Thơm | Nữ | 26/04/99 | H. Krông Pắc, Đắk Lắk |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 6.00 | 4.50 | 12.00 |
| 20 | Lê Nguyễn Thanh Tú | Nam | 25/02/99 | H. Đức Linh, Bình Thuận |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 5.40 | 5.00 | 11.90 |
| 21 | Lê Thị Thủy Tiên | Nữ | 01/01/99 | H. Tân Thành, B.Rịa-V.Tàu |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Anh-KHTN | 5.60 | 4.75 | 11.85 |
| 22 | Vũ Thị Dịu | Nữ | 18/05/99 | H. Tân Thành, B.Rịa-V.Tàu |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 5.80 | 4.50 | 11.80 |
| 23 | Hoàng Thảo Nhi | Nữ | 03/04/99 | H. Đạ Huoai, Lâm Đồng |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 5.00 | 5.25 | 11.75 |
| 24 | Lê Thị Thanh Tuyền | Nữ | 14/08/99 | Tp Bà Rịa, B.Rịa-V.Tàu |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Anh | 5.60 | 5.60 | 11.70 |
| 25 | Lưu Thị Lan Anh | Nữ | 23/11/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai | 04 | 2.00 | KV2 | 0.50 | Văn-KHTN | 4.75 | 4.25 | 11.50 |
| 26 | Hoàng Thị Thủy | Nữ | 22/04/99 | H. Yên Mỹ, Hưng Yên |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Văn | 5.40 | 5.00 | 11.40 |
| 27 | Trương Thị Minh Tâm | Nữ | 28/07/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 5.40 | 5.33 | 11.23 |
| 28 | Vũ Thị Phương Thảo | Nữ | 15/11/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 5.40 | 5.17 | 11.07 |
| 29 | Nguyễn Thị Hà | Nữ | 02/06/99 | H. Quảng Xương, Thanh Hoá |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 5.40 | 5.00 | 10.90 |
| 30 | Vương Thị Thanh | Nữ | 05/08/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-KHTN | 4.60 | 4.00 | 9.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ấn định danh sách này có 30 (ba mươi) thí sinh. | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Đồng Nai, ngày tháng 8 năm 2017* | | | | | | | |  |  |
|  | **THƯ KÝ HĐTS** | | |  | **CHỦ TỊCH HĐTS** | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBND TỈNH ĐỒNG NAI | | | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | | | | | | |
| **TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ** | | | | | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | | | | | | |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
| **DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017 - ĐỢT 1** | | | | | | | | | | | | |
| **Ngành: DƯỢC** | | | | | | | | | | | | |
| **Phương thức xét tuyển: PHƯƠNG THỨC 1** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Hộ khẩu** | **Đối tượng ưu tiên** | **Điểm ưu tiên** | **Khu vực** | **Điểm khu vực** | **Tổ hợp xét tuyển** | **Điểm xét tuyển** | | **Tổng điểm** |
| **Môn 1** | **Môn 2** |
| 1 | Bùi Thị Thu Dịu | Nữ | 30/03/99 | H. Giao Thủy, Nam Định |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-KHTN | 9.00 | 6.67 | 16.67 |
| 2 | Nguyễn Đức Tiến | Nam | 10/03/99 | H. Trảng Bom, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Anh | 8.20 | 7.80 | 16.50 |
| 3 | Nguyễn Hà Gia Linh | Nữ | 06/03/99 | H. Định Quán, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 7.40 | 6.75 | 15.65 |
| 4 | Đào Thị Thu Trang | Nữ | 22/05/99 | H. Lộc Ninh, Bình Phước |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 8.00 | 6.00 | 15.50 |
| 5 | Nông Văn Chánh | Nam | 21/02/99 | H. Trảng Bom, Đồng Nai | 01 | 2.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-KHTN | 6.60 | 5.75 | 15.35 |
| 6 | Phạm Thị Ngọc Mai | Nữ | 07/12/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 7.80 | 7.00 | 15.30 |
| 7 | Trương Thân Huyền Trang | Nữ | 03/07/99 | H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 8.60 | 6.17 | 15.27 |
| 8 | Tằng Xuân Hòa | Nữ | 08/04/99 | H. Xuân Lộc, Đồng Nai | 01 | 2.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 6.00 | 5.67 | 15.17 |
| 9 | Ngô Thị Quế Anh | Nữ | 19/11/99 | TX Gia Nghĩa, Đăk Nông |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 7.80 | 5.75 | 15.05 |
| 10 | Trần Ngọc Như Quỳnh | Nữ | 28/01/99 | H. Định Quán, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 7.60 | 5.83 | 14.93 |
| 11 | Vũ Trọng Tấn | Nam | 26/12/99 | H. Chư Prông, Gia Lai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 7.00 | 6.42 | 14.92 |
| 12 | Mai Đức Thịnh | Nam | 13/11/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Anh | 5.00 | 9.40 | 14.90 |
| 13 | Phạm Trần Anh Thư | Nữ | 06/09/99 | H. Trảng Bom, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Văn | 7.00 | 6.75 | 14.75 |
| 14 | Nguyễn Thị Trúc Phương | Nữ | 09/04/99 | TX La Gi, Bình Thuận |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 8.00 | 6.17 | 14.67 |
| 15 | Nguyễn Thị Minh Uyên | Nữ | 15/09/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 8.00 | 6.17 | 14.67 |
| 16 | Nguyễn Hoài Thương | Nữ | 12/09/99 | H. Xuân Lộc, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 7.60 | 6.50 | 14.60 |
| 17 | Nguyễn Thị Thanh Trà | Nữ | 26/06/99 | H. Định Quán, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 6.60 | 6.50 | 14.60 |
| 18 | Nguyễn Sĩ Bảo Ngọc | Nữ | 19/05/99 | H. Định Quán, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Anh | 6.20 | 6.80 | 14.50 |
| 19 | Vũ Văn Tính | Nam | 16/09/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Anh | 7.00 | 7.00 | 14.50 |
| 20 | Tạ Thị Trâm Anh | Nữ | 20/03/99 | H. Đak Đoa, Gia Lai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 7.00 | 5.92 | 14.42 |
| 21 | Bùi Thị Thúy Nga | Nữ | 02/10/99 | H. Trảng Bom, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 6.80 | 6.08 | 14.38 |
| 22 | Trần Thị Thủy | Nữ | 17/09/99 | H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 6.80 | 6.08 | 14.38 |
| 23 | Lê Thúy Hằng | Nữ | 06/07/99 | H. Trảng Bom, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Anh-KHTN | 7.00 | 6.33 | 14.33 |
| 24 | Châu Lê Thảo Nguyên | Nữ | 16/10/99 | H. Xuyên Mộc, B.Rịa-V.Tàu |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Anh-KHTN | 7.40 | 5.92 | 14.32 |
| 25 | Nguyễn Hữu Thọ | Nam | 05/11/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Văn-Anh | 6.75 | 7.00 | 14.25 |
| 26 | Nguyễn Thị Huyền | Nữ | 31/08/99 | H. Bảo Lâm, Lâm Đồng |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Văn-KHTN | 6.50 | 6.25 | 14.25 |
| 27 | Trần Thị Kim Ngân | Nữ | 02/03/99 | H. Ba Tri, Bến Tre |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-KHTN | 6.80 | 6.42 | 14.22 |
| 28 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | Nữ | 16/09/99 | H. Định Quán, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 6.80 | 5.83 | 14.13 |
| 29 | Lê Thị Như Quỳnh | Nữ | 25/06/99 | H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Anh | 6.20 | 6.40 | 14.10 |
| 30 | Bùi Thị Thanh Hiếu | Nữ | 21/01/99 | TX La Gi, Bình Thuận |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 7.40 | 6.08 | 13.98 |
| 31 | Nguyễn Bảo Ngọc | Nữ | 27/08/99 | H. Đất Đỏ, B.Rịa-V.Tàu |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-KHTN | 6.60 | 6.25 | 13.85 |
| 32 | Trần Thị Thanh Thảo | Nữ | 20/10/99 | H. Tân Phú, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-KHTN | 6.80 | 6.00 | 13.80 |
| 33 | Lê Văn Thi | Nam | 15/10/99 | H. Gia Lộc, Hải Dương |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-KHTN | 6.80 | 6.00 | 13.80 |
| 34 | Lê Thị Hoa | Nữ | 27/08/99 | TX Long Khánh, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Anh | 7.00 | 6.20 | 13.70 |
| 35 | Đinh Văn An | Nam | 01/05/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Văn | 7.40 | 5.75 | 13.65 |
| 36 | Lê Thị Tố Nữ | Nữ | 17/05/99 | H. Tân Thành, B.Rịa-V.Tàu |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Anh | 6.40 | 6.20 | 13.60 |
| 37 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Nữ | 18/01/99 | H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 6.00 | 6.08 | 13.58 |
| 38 | Phan Thị Ngọc Tuyền | Nữ | 03/02/99 | H. Định Quán, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 5.80 | 6.25 | 13.55 |
| 39 | Cao Thị Thủy Tiên | Nữ | 19/06/99 | H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Văn | 5.80 | 6.75 | 13.55 |
| 40 | Nguyễn Thị Thanh Hương | Nữ | 28/09/99 | H. Krông Pắc, Đắk Lắk |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 6.20 | 5.75 | 13.45 |
| 41 | Nguyễn Thị Trang | Nữ | 22/08/99 | H. Xuân Lộc, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 6.20 | 5.75 | 13.45 |
| 42 | Nguyễn Thị Phương | Nữ | 25/01/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Văn | 6.40 | 6.50 | 13.40 |
| 43 | Phạm Thị Trang | Nữ | 09/12/99 | H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 5.60 | 6.25 | 13.35 |
| 44 | Trần Ngọc Ánh | Nữ | 04/08/99 | H. Đồng Phú, Bình Phước |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Văn | 6.60 | 6.25 | 13.35 |
| 45 | Đỗ Lương Bắc | Nam | 14/11/99 | H. Đức Trọng, Lâm Đồng |  | 0.00 | KV3 | 0.00 | Toán-KHTN | 6.80 | 6.42 | 13.22 |
| 46 | Phạm Thị Uyển Nhi | Nữ | 15/10/99 | H. Krông Ana, Đắk Lắk |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 6.60 | 5.00 | 13.10 |
| 47 | Văn Tấn Huy | Nam | 22/09/99 | H. Trảng Bom, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Văn | 6.60 | 5.50 | 13.10 |
| 48 | Hoàng Cao Long | Nam | 15/04/99 | H. Tân Phú, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 6.00 | 5.50 | 13.00 |
| 49 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Nữ | 21/01/99 | H. Krông Pắc, Đắk Lắk |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 5.40 | 6.00 | 12.90 |
| 50 | Lê Thị Kim Xuyến | Nữ | 27/08/99 | H. Ba Tri, Bến Tre |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-KHTN | 6.20 | 5.67 | 12.87 |
| 51 | Lại Minh Thư | Nữ | 27/11/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 6.40 | 5.92 | 12.82 |
| 52 | Phan Thị Na | Nữ | 10/02/99 | H. Vũ Quang, Hà Tĩnh |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 5.80 | 5.50 | 12.80 |
| 53 | Ngô Thị Thơm | Nữ | 07/01/99 | H. Tân Phú, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 6.00 | 5.25 | 12.75 |
| 54 | Lê Thị Khánh Linh | Nữ | 19/11/99 | Tp Vũng Tàu, B.Rịa-V.Tàu |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 6.20 | 6.00 | 12.70 |
| 55 | Nguyễn Minh Nhật | Nam | 03/10/99 | H. Tân Phú, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 6.00 | 5.17 | 12.67 |
| 56 | Trịnh Thị Cẩm Nhung | Nữ | 29/12/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Văn-KHTN | 7.00 | 5.17 | 12.67 |
| 57 | Vũ Thị Nhật Linh | Nữ | 27/06/99 | H. Chư Sê, Gia Lai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 5.60 | 5.50 | 12.60 |
| 58 | Nguyễn Thị Thu Tuyền | Nữ | 28/03/99 | H. Ea H'Leo, Đắk Lắk |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 6.00 | 5.08 | 12.58 |
| 59 | Nguyễn Huỳnh Liên | Nữ | 25/09/99 | H. Xuân Lộc, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 4.80 | 6.25 | 12.55 |
| 60 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | Nữ | 11/04/99 | H. Trảng Bom, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Anh | 6.20 | 5.20 | 12.40 |
| 61 | Trương Thị Mỹ Hoa | Nữ | 01/06/99 | H. Tánh Linh, Bình Thuận |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 5.60 | 5.25 | 12.35 |
| 62 | Lê Thị Mỹ Linh | Nữ | 19/11/99 | Tp Vũng Tàu, B.Rịa-V.Tàu |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 6.40 | 5.42 | 12.32 |
| 63 | Nguyễn Thị Quyên | Nữ | 21/10/99 | H. Krông Pắc, Đắk Lắk |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Văn-Anh | 6.75 | 4.00 | 12.25 |
| 64 | Hoàng Thị Thanh Hương | Nữ | 16/09/99 | H. Bù Gia Mập, Bình Phước |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 5.80 | 4.92 | 12.22 |
| 65 | Bùi Diệu Hồng Nhi | Nữ | 12/11/99 | H. Long Thành, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-KHTN | 5.80 | 5.42 | 12.22 |
| 66 | Nguyễn Anh Khoa | Nam | 10/08/98 | H. Xuân Lộc, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 6.20 | 5.42 | 12.12 |
| 67 | Trần Xuân Hải | Nam | 28/10/97 | H. Thanh Liêm, Hà Nam |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 4.60 | 6.00 | 12.10 |
| 68 | Lê Thị Hương | Nữ | 10/06/97 | H. Thanh Chương, Nghệ An |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Văn | 5.80 | 5.25 | 12.05 |
| 69 | Nguyễn Phương Thảo | Nữ | 10/04/99 | Q. Bình Tân, Tp. HCM |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Văn-KHTN | 5.75 | 5.08 | 11.83 |
| 70 | Lê Minh Hiếu | Nam | 11/10/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 5.80 | 5.50 | 11.80 |
| 71 | Đoàn Thị Hồng Nhung | Nữ | 05/06/99 | H. Tân Phú, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 5.00 | 5.25 | 11.75 |
| 72 | Đặng Minh Nhật | Nam | 27/10/99 | H. Xuân Lộc, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Anh-KHTN | 5.80 | 5.33 | 11.63 |
| 73 | Võ Tường Vy | Nữ | 31/05/99 | H. Đăk Song, Đăk Nông |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 3.80 | 6.25 | 11.55 |
| 74 | Mai Trương Minh Thiện | Nam | 11/09/99 | Tp Nha Trang, Khánh Hoà |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 5.20 | 5.75 | 11.45 |
| 75 | Nguyễn Thị Huệ | Nữ | 30/12/99 | H. Xuyên Mộc, B.Rịa-V.Tàu |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-KHTN | 5.40 | 5.00 | 11.40 |
| 76 | Võ Thị Thanh Hiền | Nữ | 24/06/99 | H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 5.20 | 5.58 | 11.28 |
| 77 | Phạm Trung Thi | Nam | 08/08/99 | H. Thạnh Hóa, Long An |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Văn | 5.20 | 5.00 | 11.20 |
| 78 | Nguyễn Thị Tuyết Phượng | Nữ | 21/09/99 | H. Nhơn Trạch, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Anh | 4.80 | 5.20 | 11.00 |
| 79 | Nguyễn Thị Tuyết Chi | Nữ | 11/08/99 | Tp Tuy Hòa, Phú Yên |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Văn-KHTN | 6.75 | 3.75 | 11.00 |
| 80 | Nguyễn Thị Quyên | Nữ | 14/05/99 | H. Ea Kar, Đắk Lắk |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 4.40 | 5.08 | 10.98 |
| 81 | Huỳnh Đình Thịnh | Nam | 02/06/99 | H. Xuân Lộc, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 4.40 | 5.00 | 10.90 |
| 82 | Lê Thị Khánh Huyền | Nữ | 14/05/98 | TX La Gi, Bình Thuận |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Văn | 5.60 | 4.75 | 10.85 |
| 83 | Hoàng Thị Thu Huyền | Nữ | 24/04/98 | H. Đăk Song, Đăk Nông |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Văn-Anh | 5.00 | 4.20 | 10.70 |
| 84 | Phan Hoàng Anh Thư | Nữ | 20/02/98 | Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 2.80 | 6.25 | 10.55 |
| 85 | Phạm Thị Kiều Duyên | Nữ | 11/07/99 | H. Trảng Bom, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 4.00 | 4.75 | 10.25 |
| 86 | Nguyễn Thị Quỳnh Chi | Nữ | 08/11/99 | H. Thống Nhất, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-KHTN | 5.00 | 3.50 | 9.50 |
| 87 | Nguyễn Thị Trúc Uyên | Nữ | 23/04/99 | H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Anh | 3.40 | 3.20 | 8.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ấn định danh sách này có 87 (tám mươi bảy) thí sinh. | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Đồng Nai, ngày tháng 8 năm 2017* | | | | | | | |  |  |
|  | **THƯ KÝ HĐTS** | | |  | **CHỦ TỊCH HĐTS** | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBND TỈNH ĐỒNG NAI | | | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | | | | | | |
| **TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ** | | | | | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | | | | | | |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
| **DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017 - ĐỢT 1** | | | | | | | | | | | | |
| **Ngành: HỘ SINH** | | | | | | | | | | | | |
| **Phương thức xét tuyển: PHƯƠNG THỨC 1** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Hộ khẩu** | **Đối tượng ưu tiên** | **Điểm ưu tiên** | **Khu vực** | **Điểm khu vực** | **Tổ hợp xét tuyển** | **Điểm xét tuyển** | | **Tổng điểm** |
| **Môn 1** | **Môn 2** |
| 1 | Phạm Đỗ Thiên Phúc | Nữ | 13/05/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Văn | 6.60 | 6.50 | 13.60 |
| 2 | Lê Thị Trang | Nữ | 16/07/99 | H. Tân Phú, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 6.40 | 5.50 | 13.40 |
| 3 | Nguyễn Thị Hoài Thương | Nữ | 07/08/99 | H. Xuyên Mộc, B.Rịa-V.Tàu |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-KHTN | 5.20 | 5.08 | 11.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ấn định danh sách này có 03 (ba) thí sinh. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Đồng Nai, ngày tháng 8 năm 2017* | | | | | | | |  |
|  | **THƯ KÝ HĐTS** | | |  | **CHỦ TỊCH HĐTS** | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBND TỈNH ĐỒNG NAI | | | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | | | | | | |
| **TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ** | | | | | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | | | | | | |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
| **DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017 - ĐỢT 1** | | | | | | | | | | | | |
| **Ngành: KỸ THUẬT VLTL VÀ PHCN** | | | | | | | | | | | | |
| **Phương thức xét tuyển: PHƯƠNG THỨC 1** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Hộ khẩu** | **Đối tượng ưu tiên** | **Điểm ưu tiên** | **Khu vực** | **Điểm khu vực** | **Tổ hợp xét tuyển** | **Điểm xét tuyển** | | **Tổng điểm** |
| **Môn 1** | **Môn 2** |
| 1 | Nguyễn Thị Phương Giang | Nữ | 06/02/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 7.80 | 6.33 | 14.63 |
| 2 | Võ Việt Cường | Nam | 23/12/99 | TX Tân Uyên, Bình Dương |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Anh | 7.00 | 6.80 | 14.30 |
| 3 | Huỳnh Thị Thanh Nga | Nữ | 13/02/99 | H. Krông Bông, Đắk Lắk |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 6.80 | 4.83 | 13.13 |
| 4 | Vũ Hoàng Lan Phượng | Nữ | 05/05/99 | H. Thống Nhất, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Văn | 5.40 | 6.00 | 12.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ấn định danh sách này có 04 (bốn) thí sinh. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Đồng Nai, ngày tháng 8 năm 2017* | | | | | | | |  |
|  | **THƯ KÝ HĐTS** | | |  | **CHỦ TỊCH HĐTS** | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBND TỈNH ĐỒNG NAI | | | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | | | | | | |
| **TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ** | | | | | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | | | | | | |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
| **DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017 - ĐỢT 1** | | | | | | | | | | | | |
| **Ngành: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC** | | | | | | | | | | | | |
| **Phương thức xét tuyển: PHƯƠNG THỨC 1** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Hộ khẩu** | **Đối tượng ưu tiên** | **Điểm ưu tiên** | **Khu vực** | **Điểm khu vực** | **Tổ hợp xét tuyển** | **Điểm xét tuyển** | | **Tổng điểm** |
| **Môn 1** | **Môn 2** |
| 1 | Hoàng Thị Phương Thanh | Nữ | 14/03/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-Anh | 7.80 | 6.60 | 14.90 |
| 2 | Trần Thị Ngọc Ánh | Nữ | 20/07/98 | H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Văn | 5.80 | 7.50 | 14.30 |
| 3 | Nguyễn Ngọc Quang | Nam | 03/06/99 | H. Thống Nhất, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Văn | 6.20 | 6.50 | 13.70 |
| 4 | Đoàn Thị Diệu Thắm | Nữ | 02/01/99 | H. Xuân Lộc, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 6.80 | 5.33 | 13.63 |
| 5 | Ôn Kim Khánh | Nữ | 28/09/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 6.20 | 6.42 | 13.12 |
| 6 | Tống Thị Tú Anh | Nữ | 04/07/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 6.40 | 6.17 | 13.07 |
| 7 | Jrah Touneh Ka Di Ly | Nữ | 12/11/99 | H. Di Linh, Lâm Đồng | 01 | 2.00 | KV1 | 1.50 | Văn-Anh | 5.50 | 3.80 | 12.80 |
| 8 | Cao Thị Thúy An | Nữ | 13/07/99 | Tp Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0.00 | KV2 | 0.50 | Toán-KHTN | 6.60 | 5.67 | 12.77 |
| 9 | Phạm Thị Hải Yến | Nữ | 23/02/99 | H. Gia Lộc, Hải Dương |  | 0.00 | KV2NT | 1.00 | Toán-Văn | 5.80 | 5.50 | 12.30 |
| 10 | Đặng Thị Kim Ngân | Nữ | 17/10/99 | H. Cư M'gar, Đắk Lắk |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 5.40 | 5.33 | 12.23 |
| 11 | Đoàn Minh Hiếu | Nam | 10/09/99 | H. Hương Sơn, Hà Tĩnh |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 5.40 | 5.25 | 12.15 |
| 12 | Võ Thị Lệ Vân | Nữ | 18/05/99 | H. Krông Pắc, Đắk Lắk |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 5.80 | 4.75 | 12.05 |
| 13 | Mai Ngọc Hà | Nữ | 12/06/99 | H. Định Quán, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 5.80 | 4.67 | 11.97 |
| 14 | Nguyễn Tấn Anh | Nam | 22/10/99 | H. Xuân Lộc, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-KHTN | 5.80 | 3.42 | 10.72 |
| 15 | Nguyễn Thị Như Ý | Nữ | 25/08/99 | H. Xuân Lộc, Đồng Nai |  | 0.00 | KV1 | 1.50 | Toán-Văn | 4.20 | 4.50 | 10.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ấn định danh sách này có 15 (mười lăm) thí sinh. | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Đồng Nai, ngày tháng 8 năm 2017* | | | | | | | |  |  |
|  | **THƯ KÝ HĐTS** | | |  | **CHỦ TỊCH HĐTS** | | | | | | | |  |  |