**KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2016 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN**

**TIỂU BAN SỐ 01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NĂM SINH** | **NƠI SINH** | **KẾT QUẢ XÉT TUYỂN** | | | |
| **Điểm hồ sơ** | **Điểm đề cương, bài luận và phỏng vấn** | **Tổng điểm** | **Điểm bình quân** |
| 1 | Nguyễn Thị Phương Anh | 10/01/1982 | Hà Nam | 177 | 223 | 400 | **80** |
| 2 | Trần Thị Ngọc Anh | 26/12/1979 | Hà Nội | 194 | 211 | 405 | **81** |
| 3 | Nghiêm Xuân Dũng | 02/08/1978 | Thái Nguyên | 171 | 179 | 350 | **70** |
| 4 | Trần Thị Quỳnh Giang | 13/11/1983 | Nam Định | 166 | 179 | 345 | **69** |
| 5 | Phạm Thu Huyền | 24/08/1985 | Ninh Bình | 174 | 171 | 345 | **69** |
| 6 | Nguyễn Diệu Linh | 27/05/1981 | Hà Nội | 205 | 185 | 390 | **78** |
| 7 | Nguyễn Thị Mai Lê | 31/08/1987 | Nghệ An | 166 | 179 | 345 | **69** |
| 8 | Hồ Mai Ly | 17/03/1983 | Hà Nội | 182 | 223 | 405 | **81** |
| 9 | Trần Bích Nga | 10/11/1975 | Thái Nguyên | 188 | 162 | 350 | **70** |
| 10 | Ngô Thị Thùy Quyên | 16/11/1989 | Tuyên Quang | 172 | 203 | 375 | **75** |
| 11 | Lê Minh Thành | 07/12/1988 | Nam Định | 175 | 140 | 315 | **63** |
| 12 | Nguyễn Minh Trang | 15/07/1983 | Hà Nam | 174 | 176 | 350 | **70** |
| 13 | Trần Thị Tuyết | 25/11/1988 | Hải Dương | 172 | 218 | 390 | **78** |
| 14 | Hy Thị Hải Yến | 01/09/1988 | Hà Nội | 178 | 197 | 375 | **75** |

***(Danh sách gồm 14 ứng viên)***

**KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2016 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN**

**TIỂU BAN SỐ 02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NĂM SINH** | **NƠI SINH** | **KẾT QUẢ XÉT TUYỂN** | | | |
| **Điểm hồ sơ** | **Điểm đề cương, bài luận và phỏng vấn** | **Tổng điểm** | **Điểm bình quân** |
| 1 | Đặng Lan Anh | 20/10/1988 | Thanh Hóa | 198 | 202 | 400 | **80** |
| 2 | Đinh Doãn Cường | 16/10/1989 | Hà Nam | 170 | 200 | 370 | **74** |
| 3 | Lê Quốc Diễm | 15/08/1977 | Sóc Trăng | 163 | 162 | 325 | **65** |
| 4 | Lê Thị Diệp | 04/12/1984 | Thanh Hóa | 196 | 149 | 345 | **69** |
| 5 | Nguyễn Thị Hằng | 16/08/1987 | Hà Nội | 173 | 202 | 375 | **75** |
| 6 | Nguyễn Trung Thành | 09/09/1979 | Bắc Giang | 185 | 200 | 385 | **77** |
| 7 | Lê Thị Tuyết Nhung | 07/09/1974 | Phú Thọ | 204 | 201 | 405 | **81** |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh | 08/11/1983 | Thanh Hóa | 195 | 200 | 395 | **79** |
| 9 | Nguyễn Phương Thảo | 05/11/1981 | Hải Phòng | 199 | 146 | 345 | **69** |
| 10 | Nguyễn Thị Vân | 09/08/1976 | Hà Nội | 177 | 168 | 345 | **69** |
| 11 | Đặng Thị Hương | 28/09/1983 | Hà Nam | 203 | 202 | 405 | **81** |
| 12 | Vũ Minh Đức | 18/12/1992 | Nam Định | 155 | 170 | 325 | **65** |
| 13 | Vũ Thị Nam | 12/02/1976 | Thái Bình | 180 | 135 | 315 | **63** |

***(Danh sách gồm 13 ứng viên)***

**KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2016 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG**

**TIỂU BAN SỐ 03**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NĂM SINH** | **NƠI SINH** | **KẾT QUẢ XÉT TUYỂN** | | | |
| **Điểm hồ sơ** | **Điểm đề cương, bài luận và phỏng vấn** | **Tổng điểm** | **Điểm bình quân** |
| 1 | Hoa Hùng Cường | 28/10/1985 | Hà Nội | 175 | 195 | 370 | **74** |
| 2 | Trần Trung Dũng | 08/06/1983 | Hà Nội | 190 | 206 | 396 | **79.2** |
| 3 | Phạm Ngọc Dũng | 04/01/1990 | Hải Dương | 180 | 210 | 390 | **78** |
| 4 | Phùng Thu hà | 23/06/1991 | Hà Nội | 185 | 210 | 395 | **79** |
| 5 | Hoàng Thị Thanh Huyền | 22/03/1985 | Nghệ An | 195 | 206 | 401 | **80.2** |
| 6 | Lê Thị Ngọc | 17/07/1977 | Thanh Hóa | 205 | 140 | 345 | **69** |
| 7 | Lê Thị Mai Anh | 02/10/1988 | Hải Phòng | 190 | 190 | 380 | **76** |
| 8 | Hoàng Trung Đức | 15/08/1990 | Bắc Giang | 190 | 200 | 390 | **78** |
| 9 | Phạm Minh Đức | 07/01/1991 | Hà Nội | 180 | 233 | 413 | **82.6** |
| 10 | Tạ Đình Hòa | 11/08/1990 | Bắc Ninh | 170 | 235 | 405 | **81** |
| 11 | Trần Quóc Hoàn | 18/03/1987 | Lào Cai | 190 | 160 | 350 | **70** |
| 12 | Lê Thị Bích Nga | 10/02/1973 | Hà Nội | 185 | 155 | 340 | **68** |
| 13 | Vũ Thị Như Quỳnh | 17/08/1990 | Hải Phòng | 170 | 195 | 365 | **73** |
| 14 | Hà Quốc Thắng | 07/05/1979 | Thái Bình | 190 | 220 | 410 | **82** |
| 15 | Hồ Xuân Anh Tuấn | 01/08/1990 | LB Nga | 170 | 205 | 375 | **75** |
| 16 | Nguyễn Anh Tuấn | 26/10/1971 | Hưng Yên | 210 | 206 | 416 | **83.2** |
| 17 | Nguyễn Thị Tuyết | 20/09/1988 | Hà Nội | 185 | 175 | 360 | **72** |

***(Danh sách gồm 17 ứng viên)***

**KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2016 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG**

**TIỂU BAN SỐ 04**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NĂM SINH** | **NƠI SINH** | **KẾT QUẢ XÉT TUYỂN** | | | |
| **Điểm hồ sơ** | **Điểm đề cương, bài luận và phỏng vấn** | **Tổng điểm** | **Điểm bình quân** |
| 1 | Lê Phước Hoài Bảo | 01/01/1985 | Quảng Nam | 180 | 000 | 180 | **36** |
| 2 | Nguyễn Sơn Hải | 13/12/1990 | Hòa Bình | 175 | 215 | 390 | **78** |
| 3 | Phạm Văn Hào | 13/07/1991 | Hà Nội | 190 | 225 | 415 | **83** |
| 4 | Hà Xuân Hoài | 19/06/1975 | Hà Nội | 190 | 220 | 410 | **82** |
| 5 | Vũ Thị Huệ | 19/05/1983 | Thanh Hóa | 175 | 180 | 355 | **71** |
| 6 | Nguyễn Hải Hưng | 26/09/1982 | Bắc Giang | 175 | 185 | 360 | **72** |
| 7 | Dương Thị Mỹ Linh | 24/12/1979 | Hà Nội | 200 | 205 | 405 | **81** |
| 8 | Hà Thị Tuyết Minh | 22/06/1987 | Hà Nội | 160 | 185 | 345 | **69** |
| 9 | Bùi Hữu Phú | 30/04/1975 | Vĩnh Phúc | 180 | 205 | 385 | **77** |
| 10 | Doãn Khánh Tài | 27/02/1984 | Nam Định | 180 | 195 | 375 | **75** |
| 11 | Nguyễn Thanh Thảo | 30/07/1993 | Hà Nội | 190 | 220 | 410 | **82** |
| 12 | Phạm Thu Trang | 05/08/1988 | Tuyên Quang | 200 | 210 | 410 | **82** |
| 13 | Lê Thế Tuyên | 20/12/1983 | Bắc Giang | 175 | 200 | 375 | **75** |
| 14 | Hoàng Thị Việt | 01/01/1988 | Nghệ An | 180 | 205 | 385 | **77** |
| 15 | VANNAVONGXAY Phukhaokham | 08/12/1970 | Lào | 140 | 220 | 360 | **72** |
| 16 | Phạm Nữ Mai Anh | 27/11/1987 | Huế | 190 | 200 | 390 | **78** |
| 17 | Bùi Việt Hùng | 02/11/1985 | Quảng Ninh | 175 | 205 | 380 | **76** |
| 18 | Lê Thị Minh Phượng | 25/07/1981 | Thanh Hóa | 180 | 190 | 370 | **74** |
| 19 | Bùi Khánh Toàn | 02/09/1979 | Phú Thọ | 200 | 200 | 400 | **80** |

***(Danh sách gồm 19 ứng viên)***