|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **HỘI ĐỒNG THI @hdt** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI**

**Kỳ thi THPT quốc gia, ngày @ngay tháng @thang năm @nam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ tên thí sinh: @ht | | | | | | |  |
| Ngày sinh: @ns | Dân tộc: @dt | | Nam/Nữ: @gt | | | |
| Nơi sinh: @noisinh | | | Số CMND: @cmnd | | | |
| Chỗ ở hiện nay: @hktt | | | | | | |
| Học sinh trường: @dvql | | | | | | |
| Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT  @TN | | | | | Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ  @DH | | |
| Diện XTN: @dxtn | | | | Điểm cộng: @dc | | |  |
| ĐTƯT: @ut | | Khu vực ưu tiên: @kvut | | | | Năm tốt nghiệp THPT: @graduat | |
| Hội đồng thi: @hdt | | | | | | | |
| Số báo danh: @sbd | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ tự môn thi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Môn thi: | Toán | Ngữ văn | Vật lí | Hóa học | Sinh học | Lịch sử | Địa lí | Ngoại ngữ |
| Phòng thi: | @pT | @pV | @pL | @pH | @pSi | @pSu | @pD | @N1@N2@N3@N4@N5@N6 |
| Điểm thi: | @T | @V | @L | @H | @Si | @Su | @D | @NN |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ngày …. tháng ….năm 2015*  **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  *(Kí tên và đóng dấu)* |