|  |  |
| --- | --- |
| **KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP** |  |
| CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH NỘI KHOA KHÓA 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SBD** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Nơi sinh** | **Kết quả** |
| Lý thuyết | Thực hành | Điểm HP thi TN |
| Thi bệnh án | Thực hành KT | KQ thi TH |
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh | 26/03/1977 | Thanh Chương, Nghệ An | 8,75 | 7,00 | 8,50 | 7,75 | 8,25 |
| 2 | Nguyễn Thị Bích | 17/05/1976 | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 9,25 | 8,00 | 7,50 | 7,75 | 8,50 |
| 3 | Nguyễn Công Chung | 02-10-1961 | Can Lộc, Hà Tĩnh | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
| 4 | Nguyễn Thị Hà | 08-02-1973 | Hưng Nguyên, Nghệ An | 8,00 | 7,50 | 8,00 | 7,75 | 7,88 |
| 5 | Nguyễn Thị Hằng | 02-04-1974 | Hưng Nguyên, Nghệ An | 9,00 | 8,50 | 7,50 | 8,00 | 8,50 |
| 6 | Tăng Thị Hậu | 07-07-1986 | Đô Lương, Nghệ An | 8,75 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,88 |
| 7 | Nguyễn Thị Hiến | 10-07-1971 | Nghi Lộc, Nghệ An | 8,75 | 9,00 | 8,00 | 8,50 | 8,63 |
| 8 | Trần Phạm Hưng | 20/11/1974 | Thành phố Vinh, Nghệ An | 8,00 | 7,50 | 9,00 | 8,25 | 8,13 |
| 9 | Phạm Thị Hồng Lam | 20/03/1972 | Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | 8,50 | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 8,50 |
| 10 | Nguyễn Văn Lĩnh | 25/05/1979 | Hương Sơn, Hà Tĩnh | 7,25 | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 7,88 |
| 11 | Lê Tố Nga | 04-08-1982 | Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,50 |
| 12 | Ngũ Thị Nguyệt | 11-12-1973 | Diễn Châu, Nghệ An | 9,00 | 7,50 | 8,00 | 7,75 | 8,38 |
| 13 | Nguyễn Thanh Phương | 04-10-1987 | Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | 9,25 | 8,50 | 8,00 | 8,25 | 8,75 |
| 14 | Phan Văn Sơn | 09-11-1982 | Con Cuông, Nghệ An | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 7,75 | 7,63 |
| 15 | Nguyễn Viết Thắng | 04-08-1981 | Nam Đàn, Nghệ An | 8,50 | 7,50 | 9,00 | 8,25 | 8,38 |
| 16 | Nguyễn Đình Thảo | 20/08/1977 | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 7,25 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,88 |
| 17 | Đặng Xuân Trung | 06-07-1967 | Nghi Lộc, Nghệ An | 7,25 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,13 |
| 18 | Nguyễn Thị Thu | 21/01/1980 | Nghi Lộc, Nghệ An | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,75 |
| 19 | Hồ Sỹ Tuấn | 19/09/1963 | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 8,75 | 8,38 |

**HỘI ĐỒNG THI**