|  |
| --- |
| HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  **HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH** |
|  |
| **DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC**  **KHÓA 23 ĐỢT 2 NĂM 2020 (DIỆN XÉT TUYỂN)**  **Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp**  ***(****Kèm theo Quyết định số: 133 /QĐ-HVTC ngày 08 /02/2021*  *của Giám đốc Học viện Tài chính)* | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Điểm xét tuyển** | **T/g đào tạo tối thiểu** |
| 1 | Nguyễn Thị | An | Nữ | 16/08/1992 | 7.26 | 1,5 năm |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | Nữ | 08/08/1995 | 3.51 | 2,0 năm |
| 3 | Nguyễn Thị Vân | Anh | Nữ | 27/11/1999 | 3.01 | 2,0 năm |
| 4 | Vương Thị Ngọc | Anh | Nữ | 21/10/1998 | 3.10 | 1,5 năm |
| 5 | Hoàng Thị Thanh | Bình | Nữ | 23/07/1999 | 2.93 | 2,0 năm |
| 6 | Nguyễn Thúy | Chinh | Nữ | 18/12/1985 | 7.05 | 1,5 năm |
| 7 | Lê Thị | Diện | Nữ | 08/12/1999 | 3.19 | 2,0 năm |
| 8 | Phạm Thị | Dung | Nữ | 16/08/1998 | 2.85 | 1,5 năm |
| 9 | Lê Thị | Giang | Nữ | 02/01/1999 | 8.20 | 2,0 năm |
| 10 | Đỗ Thị Thu | Hà | Nữ | 19/02/1999 | 8.20 | 2,0 năm |
| 11 | Lê Thị Thu | Hà | Nữ | 20/01/1975 | 8.10 | 2,0 năm |
| 12 | Nguyễn Thị | Hà | Nữ | 24/01/1994 | 7.03 | 1,5 năm |
| 13 | Nguyễn Thị | Hà | Nữ | 03/05/1997 | 3.10 | 2,0 năm |
| 14 | Trần Thị | Hà | Nữ | 15/08/1988 | 7.37 | 1,5 năm |
| 15 | Trần Thị Thu | Hà | Nữ | 01/05/0994 | 2.52 | 1,5 năm |
| 16 | Nguyễn Thanh | Hảo | Nữ | 08/05/1999 | 2.94 | 2,0 năm |
| 17 | Vũ Thị Thúy | Hằng | Nữ | 06/08/1991 | 7.28 | 2,5 năm |
| 18 | Dương Thị | Hiền | Nữ | 24/05/1999 | 2.78 | 2,0 năm |
| 19 | Nguyễn Thị | Hiền | Nữ | 24/01/1993 | 7.74 | 1,5 năm |
| 20 | Vũ Quỳnh | Hoa | Nữ | 07/11/1994 | 7.34 | 1,5 năm |
| 21 | Lê Thị Minh | Huệ | Nữ | 21/07/1998 | 2.78 | 1,5 năm |
| 22 | Nguyễn Thị | Huệ | Nữ | 25/05/1994 | 7.97 | 1,5 năm |
| 23 | Phạm Văn | Hùng | Nam | 24/09/1999 | 7.10 | 2,0 năm |
| 24 | Hà Thị | Hương | Nữ | 07/11/1987 | 7.39 | 1,5 năm |
| 25 | Lê Quế | Hương | Nữ | 07/10/1999 | 3.10 | 2,0 năm |
| 26 | Lê Thu | Hương | Nữ | 29/09/1998 | 2.68 | 1,5 năm |
| 27 | Nguyễn Thị | Hương | Nữ | 12/08/1987 | 7.15 | 1,5 năm |
| 28 | Đào Thị | Huyền | Nữ | 22/06/1994 | 3.41 | 1,5 năm |
| 29 | Nguyễn Thị | Huyền | Nữ | 10/09/1993 | 7.55 | 1,5 năm |
| 30 | Nguyễn Thu | Huyền | Nữ | 08/10/1997 | 2.84 | 2,0 năm |
| 31 | Trần Khánh | Huyền | Nữ | 25/12/1999 | 2.98 | 2,0 năm |
| 32 | Trương Thị Khánh | Huyền | Nữ | 23/11/1999 | 3.16 | 2,0 năm |
| 33 | Võ Thị Ngọc | Huyền | Nữ | 14/09/1996 | 3.25 | 1,5 năm |
| 34 | Nguyễn Thị | Khuyên | Nữ | 26/09/1993 | 7.40 | 1,5 năm |
| 35 | Hoàng Thị | Lan | Nữ | 09/06/1988 | 7.07 | 1,5 năm |
| 36 | Phạm Ngọc | Lan | Nữ | 29/04/1999 | 3.11 | 1,5 năm |
| 37 | Quan Nhật | Lệ | Nữ | 15/03/1999 | 2.75 | 2,0 năm |
| 38 | Chu Thị Bích | Liên | Nữ | 12/06/1999 | 3.15 | 2,0 năm |
| 39 | Cam Thị Thùy | Linh | Nữ | 18/10/1988 | 7.48 | 1,5 năm |
| 40 | Đinh Thị Hạnh | Linh | Nữ | 02/05/1998 | 2.91 | 2,0 năm |
| 41 | Hán Hồng | Linh | Nữ | 22/09/1989 | 3.02 | 2,0 năm |
| 42 | Lão Thị Thùy | Linh | Nữ | 11/06/0993 | 7.00 | 1,5 năm |
| 43 | Lê Thùy | Linh | Nữ | 29/12/1993 | 7.21 | 2,5 năm |
| 44 | Phạm Thị | Linh | Nữ | 29/11/1997 | 7.75 | 2,5 năm |
| 45 | Đồng Thị | Ly | Nữ | 05/10/1995 | 2.87 | 2,0 năm |
| 46 | Nguyễn Thị | Lý | Nữ | 03/07/1998 | 2.86 | 2,0 năm |
| 47 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | Nữ | 14/03/1995 | 3.28 | 1,5 năm |
| 48 | Trần Thị Ngọc | Mai | Nữ | 10/09/1995 | 7.96 | 1,5 năm |
| 49 | Bùi Thị Thanh | Minh | Nữ | 08/08/1994 | 7.52 | 1,5 năm |
| 50 | Nguyễn Thị Hồng | Minh | Nữ | 05/05/1986 | 3.70 | 2,0 năm |
| 51 | Trần Thị Trà | My | Nữ | 09/11/1999 | 3.38 | 2,5 năm |
| 52 | Ngô Thị | Nga | Nữ | 14/10/1999 | 2.88 | 2,0 năm |
| 53 | Nguyễn Bích | Ngọc | Nữ | 13/12/2001 | 2.60 | 2,0 năm |
| 54 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | Nữ | 10/01/1999 | 3.44 | 2,5 năm |
| 55 | Trần Thị | Nguyên | Nữ | 05/03/1993 | 7.59 | 1,5 năm |
| 56 | Nguyễn Thị | Nhiên | Nữ | 21/11/1992 | 7.23 | 1,5 năm |
| 57 | Phan Thị | Oanh | Nữ | 20/11/1997 | 7.28 | 2,5 năm |
| 58 | Koungmany | Phatthanaphone | Nữ | 12/11/1997 | 2.90 | 2,5 năm |
| 59 | Nguyễn Thị | Phương | Nữ | 10/01/1995 | 8.16 | 1,5 năm |
| 60 | Trần Thị Cúc | Phương | Nữ | 30/01/2000 | 3.32 | 2,0 năm |
| 61 | Đoàn Thị Kim | Phượng | Nữ | 06/10/1988 | 7.51 | 1,5 năm |
| 62 | Nguyễn Duy | Quang | Nam | 18/10/1999 | 8.00 | 2,0 năm |
| 63 | Nguyễn Thị | Quyên | Nữ | 14/06/1999 | 3.23 | 2,5 năm |
| 64 | Lê Thị | Quỳnh | Nữ | 07/09/1999 | 2.53 | 2,5 năm |
| 65 | Lưu Thị | Sâm | Nữ | 03/06/1994 | 3.31 | 1,5 năm |
| 66 | Nguyễn Thị | Sửu | Nữ | 22/10/1991 | 7.82 | 2,5 năm |
| 67 | Choulaphone | Thailangsy | Nữ | 20/10/1999 | 2.83 | 2,5 năm |
| 68 | Đặng Thị | Thanh | Nữ | 01/08/1992 | 2.90 | 1,5 năm |
| 69 | Nguyễn Thị | Thoa | Nữ | 05/01/1995 | 2.75 | 1,5 năm |
| 70 | Trần Hoài | Thương | Nữ | 25/10/1987 | 7.58 | 1,5 năm |
| 71 | Trần Thị | Thường | Nữ | 15/11/1991 | 3.67 | 1,5 năm |
| 72 | Đỗ Thị | Thùy | Nữ | 23/02/1992 | 7.11 | 1,5 năm |
| 73 | Nguyễn Thị | Thùy | Nữ | 13/10/1999 | 7.80 | 2,0 năm |
| 74 | Đặng Thị | Thủy | Nữ | 05/09/1994 | 7.47 | 1,5 năm |
| 75 | Vì Thị Thủy | Tiên | Nữ | 17/10/1999 | 2.62 | 2,0 năm |
| 76 | Phạm Thị | Trang | Nữ | 16/06/1991 | 2.66 | 1,5 năm |
| 77 | Nguyễn Thị | Trang | Nữ | 20/10/1999 | 3.01 | 2,0 năm |
| 78 | Nguyễn Thị Minh | Tú | Nữ | 17/02/1998 | 3.13 | 2,0 năm |
| 79 | Lương Văn | Ty | Nam | 14/06/1994 | 3.06 | 1,5 năm |
| 80 | Đinh Thị Thu | Uyên | Nữ | 28/06/1999 | 3.02 | 2,0 năm |
| 81 | Nguyễn Thị Quỳnh | Vân | Nữ | 16/11/1997 | 2.77 | 1,5 năm |
| 82 | Tạ Hoàng | Vi | Nữ | 11/10/1993 | 7.30 | 2,5 năm |
| 83 | Lại Thế | Việt | Nam | 13/08/1990 | 7.04 | 2,5 năm |
| 84 | Trương Thị | Yên | Nữ | 08/08/1998 | 2.67 | 2,0 năm |
| 85 | Đinh Thị | Yến | Nữ | 05/08/1993 | 2.88 | 1,5 năm |
| 86 | Lê Thị | Yến | Nữ | 20/07/1991 | 2.72 | 1,5 năm |

*Danh sách gồm 86 thí sinh ./.*