|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI** |  |

**DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2025**

| **Stt** | **Họ** | **Tên** | **Giới tính (\*)** | **Ngày sinh** | **Mã ngành** | **Ngành trúng tuyển** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lê Lâm | Quý | 0 | 02/03/1999 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh |
|  | Trần Thanh | Nhã | 1 | 27/05/2001 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh |
|  | Nguyễn Thị Mỹ | Ngọc | 1 | 03/03/2000 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh |
|  | Nguyễn Trần Ngọc | Thương | 1 | 25/08/2001 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh |
|  | Hoàng Thị Mộng | Vân | 1 | 09/04/1990 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh |
|  | Lê Đức | Anh | 0 | 10/11/1997 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy |
|  | Phan Thanh | Hữu | 0 | 17/02/1989 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy |
|  | Đặng Nhật | Tân | 0 | 22/03/2001 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy |
|  | Phùng Thị | Tú | 1 | 02/02/1994 | 7340301 | Kế toán |
|  | Trần Thị | Tuệ | 1 | 14/09/2000 | 7340301 | Kế toán |
|  | Lê Thị | Hoài | 1 | 15/10/1994 | 7340301 | Kế toán |
|  | Trương Thị Hà | Phương | 1 | 11/09/1993 | 7340301 | Kế toán |
|  | Hồ Thị | Bé | 1 | 21/05/1988 | 7340301 | Kế toán |
|  | Cù Thị | Cầm | 1 | 09/08/1986 | 7340301 | Kế toán |
|  | Sử Ngọc | Văn | 0 | 27/01/1993 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
|  | Nguyễn Thị | Lệ | 1 | 10/02/1991 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|  | Trần Thuý | Kiều | 1 | 06/11/2001 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|  | Lê Thị Tuyết | Ngân | 1 | 24/04/1995 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|  | Nguyễn Thị | Khánh | 1 | 20/02/2002 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|  | Phan Thị | Điệp | 1 | 23/01/1998 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|  | Trần Thị Thảo | Trinh | 1 | 11/04/1993 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|  | Đỗ Thị Kim | Oanh | 1 | 10/11/1991 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|  | Lê Thị Thu | Loan | 1 | 13/05/1997 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|  | Trương Quỳnh | Đan | 1 | 28/02/2003 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|  | Phan Ngọc | Sang | 0 | 24/01/1994 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|  | Bùi Phục | Dung | 1 | 21/01/2000 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|  | Nguyễn Ngọc Diễm | Trinh | 1 | 08/06/2000 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|  | Nguyễn Văn | Sang | 0 | 07/10/1997 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|  | Nguyễn Thị Lệ | Hằng | 1 | 02/09/1983 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Bùi Thanh | Huyền | 1 | 17/07/1982 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trịnh Thị Thuý | Liên | 1 | 02/05/1994 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị Hoàng | Điệp | 1 | 20/10/1981 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị | Luyên | 1 | 27/09/1996 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Hoàng Thị | Vân | 1 | 06/10/2002 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Đinh Thị Hồng | Đào | 1 | 25/12/1992 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Vương Thị Thu | Thuỳ | 1 | 10/02/1985 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trần Thị | Xuyên | 1 | 20/09/1989 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Thân Thị Thu | Thuỷ | 1 | 10/10/1995 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Hà Thị Bảo | Thoa | 1 | 05/06/1990 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trần Thị Như | Ngọc | 1 | 12/02/1985 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Hoàng | Duy | 0 | 15/02/1988 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị | Nga | 1 | 10/10/1998 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị Thanh | Thủy | 1 | 10/12/1983 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Phạm Thị | Thuỷ | 1 | 10/06/1991 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Đàm Hồng | Hoa | 1 | 15/08/1984 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Đỗ Thị | Nga | 1 | 07/06/1988 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Đào Thị | Hoa | 1 | 02/09/1985 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Thái Thị | Tâm | 1 | 04/01/1986 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Đoàn Thị Tuyết | Hoa | 1 | 05/09/1994 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trần Ngọc | Trang | 1 | 31/01/1989 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trần Thị Khánh | Hoà | 1 | 19/08/1993 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trần Thị Thanh | Xuân | 1 | 17/09/1988 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Hoàng Thị Hồng | Thắm | 1 | 28/09/1981 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trần Thị | Hằng | 1 | 18/11/1983 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị Diễm | Trinh | 1 | 09/09/1991 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị Thuý | Liễu | 1 | 25/10/1990 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Hoàng | Hiệp | 0 | 24/07/1980 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Như | Tưởng | 0 | 09/10/1985 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Lê Hoàng | Dân | 0 | 12/08/1980 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Vũ Thị | Thoa | 1 | 06/03/1993 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị | Lý | 1 | 20/03/1984 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Phan Thị Thái | Hằng | 1 | 22/06/1982 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Phan Thị Kim | Ngân | 1 | 07/08/2000 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Hồ Thị Như | Ý | 1 | 03/08/1993 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Hà Thị Yến | Vi | 1 | 22/12/1998 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị | Giang | 1 | 04/11/1991 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Đỗ Thị | Liên | 1 | 25/09/1992 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Thúc Thị | Hoài | 1 | 10/04/1988 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Vũ Thị | Mị | 1 | 25/12/1986 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị | Hưng | 1 | 31/05/1983 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trịnh Thị | Phong | 1 | 05/11/1981 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Hồ Thị Thanh | Trí | 1 | 27/08/1994 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Cao Quang | Ước | 0 | 02/03/1991 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị | Thương | 1 | 15/03/1986 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trần Thị Anh | Thư | 1 | 09/08/1985 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị | Thanh | 1 | 02/12/1994 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Trọng | Nhật | 0 | 04/06/1991 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Phạm Huỳnh | Trang | 1 | 01/01/1991 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Lê Thị | Nhung | 1 | 28/01/1988 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Cao Thị Kiều | Trinh | 1 | 17/10/1996 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 1 | 10/10/1994 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trần Đức | Huấn | 0 | 03/07/1983 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị Thuý | Kiều | 1 | 29/05/1999 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Võ Thị | Ngân | 1 | 20/02/1997 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Hồ Thị Tuyết | Mai | 1 | 27/03/1980 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Phạm Thị | Phương | 1 | 03/02/2000 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Lê Thị | Nhượng | 1 | 05/11/1991 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Đặng Thị | Hoà | 1 | 01/02/1994 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Đỗ Thị | Thu | 1 | 18/08/1986 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Hoàng Thị Kim | Trang | 1 | 25/08/2001 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Cao Thị | Hoài | 1 | 16/09/1993 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trần Đăng | Vũ | 0 | 17/03/1990 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 1 | 05/07/1996 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Võ Đặng Thương | Giang | 0 | 20/04/2001 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Võ Nguyên | Thi | 1 | 30/04/1982 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Lê Thị | Ngoan | 1 | 02/02/1989 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Hà Thị | Khiêm | 1 | 02/01/1990 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Ngô Văn | Nam | 0 | 10/10/1988 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Lưu Thị | An | 1 | 05/07/1990 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Cao Thị | Hiền | 1 | 13/01/1992 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trần Minh | Tuấn | 0 | 26/03/1986 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị Kim | Cúc | 1 | 23/07/1991 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Hoàng Vĩnh | Triều | 0 | 20/07/1985 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Phạm Thị Bích | Trâm | 1 | 18/04/1998 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Phạm Hữu | Thiện | 0 | 19/09/1992 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Phạm Thị | Oanh | 1 | 10/03/1989 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Đỗ Thị Mỹ | Duyên | 1 | 10/07/1999 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trần Thị Ngọc | Trâm | 1 | 27/07/1985 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Trần Thị Phương | Thảo | 1 | 30/08/2001 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Phạm Thanh | Tùng | 0 | 20/04/1983 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Nguyễn Thị Bích | Ly | 1 | 10/10/1988 | 7720301 | Điều dưỡng |
|  | Bùi Thị | Thiết | 1 | 25/03/1982 | 7720301 | Điều dưỡng |

*(Danh sách có tổng: 112 thí sinh)*

***Chú thích:*** Giới tính (\*)

- 0: Nam

- 1: Nữ