|  |  |
| --- | --- |
| **BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG**  \*\*\*  Số: **480**  -TB/TWĐTN-TNTH | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021* |

**THÔNG BÁO SỐ 05**

**Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và**

**tư tưởng Hồ Chí Minh “*Ánh sáng soi đường*” lần thứ IV, năm 2021**

------------

***Kính gửi:* Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc**

Kết thúc vòng thi tuần phần thi cá nhân Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “*Ánh sáng soi đường*” lần thứ IV, năm 2021, có 352.820 thí sinh (với 963.799 lượt thi) đến từ 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tham gia dự thi.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo kết quả tuần 05, tuần 06 vòng thi tuần bảng cá nhân và một số nội dung chuẩn bị vòng chung kết trực tuyến cá nhân Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “*Ánh sáng soi đường*” lần thứ IV, năm 2021, cụ thể như sau:

1. **Về kết quả thi tuần 05, tuần 06 phần thi cá nhân:** căn cứ Thể lệ Hội thi, kết quả thi và qua xác minh các thông tin thực tế cần thiết, Ban Tổ chức Hội thi quyết định trao các giải thưởng sau đây:

***1.1. Tuần 05***: Trao 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 01 Giải Ba và công bố danh sách 10 sinh viên vào vòng chung kết trực tuyến cá nhân, gồm có:

*- 01 Giải Nhất:* **Trần Minh Huy**, sinh viên lớp 18SHH, khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

*- 01 Giải Nhì:* **Nguyễn Huỳnh Trang Nhã**, sinh viên lớp K194021C, khoa Kinh tế - Đối ngoại, trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

*- 01 Giải Ba:* **Đặng Thị Kỳ Duyên**, sinh viên lớp 17HOH1, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- 10 sinh viên có thành tích cao của tuần 05 vào vòng chung kết trực tuyến cá nhân *(Có danh sách kèm theo).*

***1.2. Tuần 06****:* Trao 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 01 Giải Ba và công bố danh sách 10 sinh viên vào vòng chung kết trực tuyến cá nhân, gồm có:

*- 01 Giải Nhất:* **Vương Thái Anh Kiệt**, sinh viên lớp O20K01B, khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.

*- 01 Giải Nhì:* **Đỗ Thị Ánh Thu**, sinh viên lớp D19Q03A, khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.

*- 01 Giải Ba:* **Nguyễn Văn Nở**, sinh viên lớp D20N01A, khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.

- 10 sinh viên có thành tích cao của tuần 06 vào vòng chung kết trực tuyến cá nhân *(Có danh sách kèm theo).*

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Bình Dương tiến hành công tác trao giải cho các sinh viên đạt giải, thông tin về kết quả cho các sinh viên vào vòng chung kết trực tuyến cá nhân của đơn vị. Giải thưởng tuần bao gồm: Giấy chứng nhận điện tử, kinh phí và biển trao giải (Ban Tổ chức Hội thi sẽ gửi cho các đơn vị).

**2. Về vòng chung kết trực tuyến cá nhân**

***2.1. Danh sách thí sinh:***

Theo Thể lệ Hội thi, ngoài danh sách 60 thí sinh (mỗi tuần thi chọn 10 thí sinh có số điểm vòng thi tuần bảng cá nhân cao nhất, thời gian thi ngắn nhất, tổng 06 tuần có 60 thí sinh) đã được công bố tại Thông báo số 02, 03, 04, 05 của Hội thi, Ban Tổ chức chọn thêm 40 thí sinh có số điểm thi cao nhất, thời gian thi ngắn nhất của cả 06 tuần (không trùng với danh sách 60 thí sinh ở trên); tổng có 100 thí sinh vào vòng chung kết cá nhân (*Có danh sách 100 thí sinh gửi kèm theo*).

***2.2. Lịch thi:***

- Thời gian thử hệ thống: 14h00 ngày 07/7/2021.

- Thời gian thi chính thức:

+ Ca 1: Từ 08h30 – 09h30 ngày 08/7/2021

+ Ca 2: Từ 10h00 – 11h00 ngày 08/7/2021

+ Ca 3: Từ 13h30 – 14h30 ngày 08/7/2021

+ Ca 4: Từ 15h00 – 16h00 ngày 08/7/2021

*(Thí sinh thi từng ca sẽ được Ban Tổ chức thông báo cụ thể đến tỉnh, thành đoàn và thí sinh dự thi)*

***2.3. Hình thức thi***: Gồm 02 phần thi:

- Thi trực tuyến qua App Thanh niên Việt Nam.

(*Thí sinh thi bằng tài khoản của cá nhân đã thi tại vòng thi tuần*).

- Thi viết bài luận theo chủ đề Ban Tổ chức đặt ra trong thời gian 60 phút và gửi về địa chỉ email [banthanhnientruonghoctwd@gmail.com](mailto:banthanhnientruonghoctwd@gmail.com).

***2.4. Hướng dẫn kỹ thuật:***

- Mỗi thí sinh cần chuẩn bị thiết bị thi (điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có cài sẵn App Thanh niên Việt Nam và 01 máy tính có camera để viết bài luận và để Ban Tổ chức giám sát qua hệ thống zoom).

- Ban Tổ chức Hội thi giám sát các thí sinh thông qua phần mềm Zoom (Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị phòng họp trực tuyến và gửi thông tin tới đầu mối phụ trách kỹ thuật của các đơn vị và thí sinh của các đơn vị).

- Phân công đồng chí Nguyễn Lưu Trà My, chuyên viên Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, SĐT: 0964.322.299, email: [nguyenltmy@gmail.com](mailto:nguyenltmy@gmail.com) phụ trách thông tin với các đơn vị có thí sinh tham gia vòng thi.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Như trên;  - Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);  - Ban Chỉ đạo Hội thi (để b/c);  - Ban Tổ chức Hội thi (để t/h);  - BTV các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;  - Lưu VP, TNTH. | **TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN**  CHÁNH VĂN PHÒNG  *Đã ký*  **Nguyễn Bình Minh** |

|  |  |
| --- | --- |
| **BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG**  \*\*\* | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2021* |

**DANH SÁCH**

**Sinh viên vào vòng chung kết trực tuyến cá nhân**

**Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và**

**tư tưởng Hồ Chí Minh “*Ánh sáng soi đường*” lần thứ IV, năm 2021**

*(Ban hành kèm theo Thông báo số -TB/TWĐTN-TNTH ngày /7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)*

*-------------*

1. **Tuần 05**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên** | **Lớp** | **Khoa** | **Trường** |
|  | Đặng Thị Kỳ Duyên | 17HOH1 | Hóa học | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Hồ Thị Huyền My | D19Q03 | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Trần Lệ Phi | D20N | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Tống Lê Vũ | D18N01A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Ngô Thị Hoài Thương | D18N01 | Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Bùi Ngọc Khánh Huyền | D19Q03A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Thái Thanh Tài | D19Q03A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Em Dương Anh Tuấn | D18Q01A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Trần Quyết | D19Q03A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Đặng Nguyễn Thanh Duy | D18N01 | Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |

1. **Tuần 06**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên** | **Lớp** | **Khoa** | **Trường** |
|  | Vương Thái Anh Kiệt | O20K01B | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Đỗ Thị Ánh Thu | D19Q03A | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Văn Nở | D20N01A | Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Thanh Ngân | D19Q03A | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Quách Ý Nhi | D20V01A | Quản trị văn phòng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Tống Thị Ngọc Hân | D19Q01A | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Đặng Thị Thanh Thúy | D20K01A | Kế toán | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Tạ Thị Phương Thảo | D19Q03A | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Hà Thị Cẩm Tiên | 18DTV2 | Điện tử - Viễn thông | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Lê Thị Khánh Linh | D19Q03A | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |

1. **Danh sách 100 thí sinh vào vòng chung kết trực tuyến cá nhân**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên** | **Lớp** | **Khoa** | **Trường** |
|  | Lê Hoàng Nam | 2005LHOK | Luật | Đại học Nội vụ  Hà Nội phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh |
|  | Nguyễn Nữ Yến Nhi | 20CSH2 | Sinh học - Công nghệ sinh học | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Võ Thị Nhung | D18Q01A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Trần Thị Xuyên | D20K01A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Lê Đặng Phú | D20D01A | Điện, Điện tử | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Dương Thị Ngọc Tú | D18K03A | Kế toán - Tài chính -Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Khưu Thị Minh Tuyền | DKQ1182 | Kinh doanh Quốc tế | Đại học Sài Gòn |
|  | Võ Thanh Phong | 18090101 | Môi trường và BHLĐ | Đại học Tôn Đức Thắng |
|  | Nguyễn Hương Lan | DH34KQ02 | Kinh tế Quốc tế | Đại học Ngân hàng |
|  | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | D18Q01A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Thị Ái My | D20V01A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Duy Khanh | 18HOH2 | Hóa học | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Lê Kim Nghĩa | K19403C | Kinh tế | Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Văn Đức Thuận | K20413 | Toán - Kinh tế | Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Ngô Thị Thu Thuỷ | D19Q03A | Quản trị | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Huỳnh Trang Nhã | K194021C | Kinh tế - Đối ngoại | Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Nguyễn Thị Mỹ Dung | D20V01A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Phước Thông | 16CTT | Công nghệ Thông tin | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Nguyễn Văn Lộc | 20CTT1TN | Công nghệ Thông tin | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Trần Nguyên Khánh Vân | D20N01A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Võ Ngọc Tín | 19CTT4 | Công nghệ Thông tin | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Nguyễn Minh Kha | 18HOH2 | Hóa học | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | D18K02A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Thị Kim Hương | D18Q01A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Thị Quỳnh | D19K02 | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Vương Nguyễn Minh Hoà | 20CSH1 | Sinh học - Công nghệ Sinh học | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Trần Thị Thu Thảo | D27B | Trinh sát bảo vệ  an ninh xã hội | Đại học An ninh nhân dân |
|  | Nguyễn Duy Thông | TC21A | Trinh sát an ninh | Đại học An ninh nhân dân |
|  | Huỳnh Ngọc Vân Anh | D20V01A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Phạm Duy Minh | 19CTT3 | Công nghệ Thông tin | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Trương Thị Kim Phụng | D19Q03A | Kinh tế | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Hoà Kim Thái | K20401 | Kinh tế | Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Nguyễn Thúy Nga | D20N01A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Đặng Phương Nam | 19CTT3 | Công nghệ Thông tin | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Đặng Lê Cát Tiên | LT7T/ QLHC4 | Quản lý hành chính và trật tự xã hội | Đại học Cảnh sát nhân dân |
|  | Hồ Xuân Trực | 19D1 | Điện - Điện tử | Đại học Sư phạm  Kỹ thuật Đà Nẵng |
|  | Nguyễn Phúc Thiên Ngân | 18HOH2 | Hóa học | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Nguyễn Hoài Phương | D18C02A | Kỹ thuật - Công nghệ | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Hoàng Phúc | YBK31 | Khoa Y | Đại học Y Dược Cần Thơ |
|  | Trần Minh Huy | 18SHH | Sinh học -  Công nghệ sinh học | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Đặng Thị Kỳ Duyên | 17HOH1 | Hóa học | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Hồ Thị Huyền My | D19Q03 | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Trần Lệ Phi | D20N | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Tống Lê Vũ | D18N01A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Ngô Thị Hoài Thương | D18N01 | Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Bùi Ngọc Khánh Huyền | D19Q03A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Thái Thanh Tài | D19Q03A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Em Dương Anh Tuấn | D18Q01A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Trần Quyết | D19Q03A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Đặng Nguyễn Thanh Duy | D18N01 | Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Vương Thái Anh Kiệt | O20K01B | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Đỗ Thị Ánh Thu | D19Q03A | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Văn Nở | D20N01A | Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Thanh Ngân | D19Q03A | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Quách Ý Nhi | D20V01A | Quản trị văn phòng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Tống Thị Ngọc Hân | D19Q01A | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Đặng Thị Thanh Thúy | D20K01A | Kế toán | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Tạ Thị Phương Thảo | D19Q03A | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Hà Thị Cẩm Tiên | 18DTV2 | Điện tử - Viễn thông | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Lê Thị Khánh Linh | D19Q03A | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Lê Thị Quỳnh | 19CSH2 | Sinh học -  Công nghệ sinh học | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Nguyễn Tiến Hoàng | 19TTH1TN | Toán - Tin học | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Trần Ngọc Vỹ | 19CTT4 | Công nghệ Thông tin | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Trần Văn Thạnh | 17CTT6 | Công nghệ Thông tin | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Hồ Văn Hiếu | D19Q03A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Trương Vũ Trúc Quỳnh | D18Q04A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Thị Mỹ Trúc | 59QTKS3 | Du lịch | Đại học Nha Trang |
|  | Nguyễn Trọng Phúc | D1902A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Thị Phương Nga | D20K01A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Bùi Thị Huyền | D18N01A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Thị Trang | D20M01A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Trần Văn Tiến | K19502 | Luật quan hệ quốc tế | Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Lê Phương | 19CSH1 | Sinh học -  Công nghệ sinh học | Đại học Khoa học  Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
|  | Hùynh Thị Tuyết Hằng | D20V01A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Văn Thái Hoà | D18N01A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Duy Khánh | D19Q03A | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Ngô Thị Thanh Tuyền | D19Q03A | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Lý Quế Bình | D19Q03A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Thị Kim Ngọc | D19Q02A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Ngô Trung Tính | D19Q03A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Phan Thị Thanh Trà | D18Q05A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Hồ Quyên | Ngôn ngữ Anh K3B | Ngoại ngữ | Đại học Khánh Hòa |
|  | Trần Văn Khang | D19N01A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Phạm Thị Loan | D18N01A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Trần Công Huy | 60CNTT | Công nghệ Thông tin | Đại học Nha Trang |
|  | Nguyễn Ngọc Mai Linh | D19K02A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Trần Thị Mỹ Duyên | D19K02A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Trần Thị Thùy Anh | Kế toán | Tài chính ngân hàng - Kế toán | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Thị Lan Anh | 61 Luật | Khoa học Xã hội và nhân văn | Đại học Nha Trang |
|  | Phạm Minh Quân | D19K02A | Kế toán -Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Trần Thị Hương Lan | D19K02 | Kế toán - Tài chính | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Uông Thị Ngọc Trinh | D19K02A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Lê Thị Hương | D19K02A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Đặng Chí Vĩ | D19N01A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Võ Thị Thanh Ngân | D19N01A | Quản trị | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Lâm Tưởng Quân | 60CNTO3 | Kỹ thuật giao thông | Đại học Nha Trang |
|  | Phạm Thị Thanh Sang | D19K02A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Lê Thị Vinh | D19K02A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Huỳnh Thị Hoài Thương | D19K02A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |
|  | Nguyễn Thị Thương | D18N01A | Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | Đại học Kinh tế -  Kỹ thuật Bình Dương |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**