**Top 5 vận động viên về đích trong hạng mục marathon mở rộng (42.195km)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời Gian | Giải Nam | Xếp hạng | Giải Nữ | Thời Gian |
| 02:16:16 | Geoffrey Birgen | 1 | Immaculate Chemutai | 02:52:47 |
| 02:17:05 | Josphat Kiptanui Too Chobei | 2 | Peninah Jepkoech Kigen | 02:52:52 |
| 02:26:22 | Kiprop Tonui | 3 | Mercy Jelimoo Too | 03:03:49 |
| 02:26:31 | Peter Keter | 4 | Ha Nguyen | 03:08:47 |
| 02:27:01 | Bosbuben Bernard Kipkemoi | 5 | Deborah Vander Stoep | 03:18:12 |

Top 5 Vận Động Viên Về Đích Hạng Mục Marathon Việt Nam Mở Rộng (42.195km)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời Gian | Giải Nam | Xếp hạng | Giải Nữ | Thời Gian |
| 02:29:29 | Thanh Hoàng | 1 | Lê Thị Kha Ly | 03:22:07 |
| 02:31:52 | Lê Văn Tuấn | 2 | Hứa Thanh Giang | 03:22:30 |
| 02:38:21 | Lê Tấn Hy | 3 | Đỗ Thị Nguyệt | 03:29:09 |
| 02:40:37 | Lê Quang Hoà | 4 | Nguyễn Thị Dương | 03:35:46 |
| 02:47:10 | Nguyễn Hùng | 5 | Đào Thị Quỳnh Thoa | 03:45:53 |

Top 1 vận động viên về đích các hạng mục Marathon theo Nhóm Tuổi (42.195KM)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời Gian | Giải Nam | Nhóm tuổi | Giải Nữ | Thời Gian |
| 02:26:31 | Peter Keter | 18 - 29 | Mercy Jelimoo Too | 03:03:49 |
| 02:16:16 | Geoffrey Birgen | 30 - 39 | Immaculate Chemutai | 02:52:47 |
| 03:09:40 | Mitsunobu Kimura | 40 – 49 | Thanh Giang Hứa | 03:22:29 |
| 03:16:28 | Masamichi Shoji | 50 – 59 | Linh Le Thi Dieu | 04:26:55 |
| 04:03:02 | Tương Giang Liêu | 60 - 69 |  |  |