TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2021\_BỔ SUNG ĐỢT 1 Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: CHÍNH QUY - NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG

(Kèm theo Quyết định số:257

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã HS** | **Họ** | **Tên** | **Ngày sinh** | **PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN** | **Tổ hợp môn** | **ĐTB Môn 1** | **ĐTB Môn 2** | **ĐTB Môn 3** | **Tổng điểm** |
| 1 | 843 | Nguyễn Văn | An | 14/9/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | 705 | Trần Mai | Anh | 22/7/2002 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 5.5 | 7.1 | 7.1 | 19.7 |
| 3 | 227 | Trần Tú | Anh | 9/8/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 7.1 | 7.9 | 7.4 | 22.4 |
| 4 | DHB172 | Tề Thị Ngọc | Ánh | 21/07/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.6 | 9.3 | 8.2 | 24.1 |
| 5 | DHB206 | Nguyễn Mỹ | Đan | 22/11/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 21.7 |
| 6 | 572 | Nguyễn Lương Trúc | Đào | 9/9/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 22.6 |
| 7 | 296 | Nguyễn thành | Đạt | 23/8/2003 | hoc-ba | TOAN SINH NGOAI NGU | 7.4 | 7.3 | 5 | 19.7 |
| 8 | DHB139 | Nguyễn Thị Hồng | Dung | 26/09/2003 | hoc-ba | THS | 5.6 | 7.9 | 8.2 | 21.7 |
| 9 | DHB193 | Vũ Huỳnh Thái | Dương | 08/08/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 17.6 |
| 10 | 119 | Thị Hồng | Hải | 24/10/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 18.5 |
| 11 | DHB047 | Tạ Công Mỹ | Hạnh | 03/09/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 5.8 | 8.2 | 7 | 21.0 |
| 12 | 320 | Hà Thị | Hoa | 10/9/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 6.5 | 7.4 | 5.7 | 19.6 |
| 13 | 166 | Nguyễn Gia | Huy | 5/11/2001 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 14 | 782 | Nguyễn Thanh | Huyền | 13/11/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 21.0 |
| 15 | 332 | Lương Thị | Khánh | 12/9/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 5.0 | 8.0 | 6.9 | 19.9 |
| 16 | 192 | Trần Ngọc | Khiêm | 13/3/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 20.9 |
| 17 | 737 | Trình Anh | Khoa | 7/7/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 4.8 | 8.3 | 7.5 | 20.6 |
| 18 | 1156 | Trương | Khôi | 1/5/2003 | hoc-ba | TOAN SINH NGOAI NGU | 3.6 | 5.7 | 5.1 | 14.4 |
| 19 | 618 | Trần Thị Hồng | Liên | 23/3/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 18.7 |
| 20 | 707 | Đinh Lâm Hà | Lộc | 23/11/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 21.2 |
| 21 | 838 | Lê Thị Mỹ | Ly | 13/8/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.5 | 7.9 | 7 | 21.4 |

/QĐ-HĐTS ngày06 tháng9 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 781 | Đặng Ngọc Kiều | My | 13/12/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 21.0 |
| 23 | 634 | Trương Thị Trà | My | 26/6/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 7.2 | 8.3 | 7.7 | 23.2 |
| 24 | 828 | Nguyễn Thị Trà | My | 28/12/2003 | hoc-ba | TOAN SINH NGOAI NGU | 6.6 | 7.4 | 5.8 | 19.8 |
| 25 | 610 | Tô Thị Thanh | Ngân | 5/2/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 20.4 |
| 26 | 791 | Nguyễn Thị Thanh | Ngân | 8/2/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 22.2 |
| 27 | 876 | Phạm Thị Yến | Ngọc | 7/9/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.13 | 6.43 | 5.16 | 17.72 |
| 28 | 279 | Nguyễn thị hoài | Ngọc | 16/9/2002 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 20.7 |
| 29 | 652 | Tạ Thu Thảo | Nguyên | 29/12/2002 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 7.0 | 6.5 | 8.2 | 21.7 |
| 30 | 599 | Đặng Dương Hoàng | Nguyệt | 18/3/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.2 | 6.2 | 5.0 | 17.4 |
| 31 | 826 | Nguyễn Hoàng | Nhật | 11/10/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 5.6 | 7.3 | 6.1 | 19 |
| 32 | 247 | Đặng Hoà Thiên | Nhi | 12/9/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 6.5 | 7.9 | 5.3 | 19.7 |
| 33 | 285 | Nguyễn Thục | Nhi | 5/2/2001 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 7.5 | 6.6 | 8.1 | 22.2 |
| 34 | 590 | Nguyễn Thùy Mỹ | Nhi | 17/2/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.0 | 6.2 | 7.4 | 19.6 |
| 35 | 677 | Nguyễn Yến | Nhi | 24/2/2003 | hoc-ba | TOAN LY NGOAI NGU | 7.3 | 6.4 | 7.2 | 20.9 |
| 36 | DHB210 | Trương Ngoc | Nhi | 28/11/2003 | hoc-ba | TOAN HOA NGOAI NGU | 5.5 | 7.0 | 6.3 | 18.8 |
| 37 | 199 | Phan Thị Hồng | Nhiên | 2/7/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 23.2 |
| 38 | 837 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 30/1/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 5.9 | 6.8 | 5.3 | 18 |
| 39 | 300 | Đặng Thị Ngọc | Quế | 16/9/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.1 | 6.2 | 7.6 | 19.9 |
| 40 | 764 | Trần Thị Mỹ | Quyên | 17/5/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 5.6 | 7.3 | 6.2 | 19.1 |
| 41 | 773 | Hồ Nguyên Trúc | Quỳnh | 20/12/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 5.5 | 6.7 | 7.1 | 19.3 |
| 42 | 699 | Nguyễn Như | Quỳnh | 1/1/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 7.5 | 7.0 | 8.2 | 22.7 |
| 43 | 717 | Nguyễn Sương | Sương | 1/2/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 5.5 | 8.2 | 7.1 | 20.8 |
| 44 | 343 | Võ Thiện | Tân | 28/7/2003 | hoc-ba | TOAN SINH NGOAI NGU | 6.1 | 7.8 | 6.1 | 20.0 |
| 45 | 755 | Nguyễn Quốc | Thắng | 23/9/2003 | thi-thpt-quoc-gia | TOAN HOA SINH | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 17.7 |
| 46 | DHB209 | Nguyễn Thái | Thanh | 03/01/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.5 | 8.0 | 7.2 | 21.7 |
| 47 | 821 | Trương Quốc | Thạnh | 27/1/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 6.5 | 5.7 | 6.3 | 18.5 |
| 48 | 753 | Nguyễn Huỳnh Thanh | Thảo | 10/1/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 21.1 |
| 49 | DHB201 | Nguyễn Xuân | Thảo | 10/03/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 23.3 |
| 50 | 767 | Trần Thị | Thơm | 20/8/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 7.1 | 8.3 | 7.7 | 23.1 |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | DHB097 | Cao Thị Bé | Thư | 01/08/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 7.1 | 8.0 | 7.4 | 22.5 |
| 52 | 678 | Trương Nguyễn Minh | Thư | 8/6/2002 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.5 | 5.9 | 7.4 | 19.8 |
| 53 | 581 | Trần Hồng | Thủy | 4/9/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 19.9 |
| 54 | 308 | Trương Hữu | Tiến | 20/9/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 21.2 |
| 55 | 751 | Nguyễn Thị Liên | Trâm | 2/2/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 7.1 | 8.0 | 7.6 | 22.7 |
| 56 | 37 | Đinh Phan Huyền | Trân | 8/10/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 5.8 | 7.3 | 6.7 | 19.8 |
| 57 | 693 | Lê Huỳnh Bảo | Trân | 15/9/2001 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.9 | 5.8 | 7.0 | 19.7 |
| 58 | 743 | Lê Võ Huyền | Trân | 1/11/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 21.8 |
| 59 | 243 | Đỗ Thị Thuỳ | Trang | 2/10/2003 | hoc-ba | TOAN LY NGOAI NGU | 6.7 | 7 | 6.5 | 20.2 |
| 60 | 132 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 4/10/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 7.2 | 8.1 | 7.2 | 22.5 |
| 61 | DHB173 | Nguyễn Thị Hồng | Trinh | 20/02/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 8 | 7.9 | 6.9 | 22.8 |
| 62 | 787 | Ngô Trương Mai | Trinh | 25/02/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 63 | 847 | Phạm Khánh | Tuyên | 26/10/2003 | thi-thpt-quoc-gia | TOAN HOA SINH | 7.6 | 7.75 | 7.5 | 22.85 |
| 64 | 712 | Phan Thị Bích | Tuyền | 9/7/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 20.0 |
| 65 | 281 | Trần ngọc tường | Uyên | 26/5/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 18.5 |
| 66 | 836 | Dương Nguyễn Vân | Uyên | 20/11/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 5.5 | 7.7 | 7.9 | 21.1 |
| 67 | DHB158 | Lê Ngọc | Văn | 03/03/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 23.1 |
| 68 | 577 | Hồ Nguyễn Thanh | Vy | 9/11/2003 | hoc-ba | TOAN LY HOA | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 69 | DHB187 | Phạm Thị Ngọc | Yến | 07/09/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 18.4 |
| 70 | 573 | Phạm Thị | Yến | 24/5/2001 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 6.0 | 6.2 | 7.5 | 19.7 |
| 71 | 832 | Lê nguyễn hoàng | Yến | 15/1/2003 | hoc-ba | TOAN HOA SINH | 8 | 8 | 8.6 | 24.6 |

**Tổng cộng: 71 thí sinh**

*Khánh Hòa, ngày tháng 9 năm 2021*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH**

Người ký: Hồ Tá Phương Cơ quan: Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa,



Tỉnh Khánh Hòa

**Hồ Tá Phương**