| **TT** | **Đơn vị** | **Họ và tên** | **Trường** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Nguyễn Quốc Việt | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 2 | Bạc Liêu | Trần Quốc Duy | Trường Đại học Bạc Liêu |
| 3 | Ban TN Công an nhân dân | Nguyễn Lê Việt Hà | Học viện Cảnh sát nhân dân |
| 4 | Ban TN Công an nhân dân | Trương Trần Bảo Nam | Trường Đại học An ninh nhân dân |
| 5 | Ban TN Công an nhân dân | Đoàn Trần Quỳnh Chi | Học viện Chính trị Công an nhân dân |
| 6 | Ban TN Quân đội | Nguyễn Công Tùng | Học viện Hải quân |
| 7 | Ban TN Quân đội | Mạc Thị Quỳnh Như | Học viện Kỹ thuật Quân sự |
| 8 | Ban TN Quân đội | Lê Văn Phúc | Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp |
| 9 | Bắc Giang | Chu Thế Hải | Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang |
| 10 | Bắc Ninh | Nguyễn Thị Quỳnh Giang | Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh |
| 11 | Bắc Ninh | Nông Thị Tươi | Trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh |
| 12 | Bến Tre | Phạm Nguyễn Thùy Dương | Trường Cao đẳng Bến Tre |
| 13 | Bình Dương | Nguyễn Huỳnh Thuỳ Linh | Trường Đại học Bình Dương |
| 14 | Bình Dương | Huỳnh Kim Liên | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
| 15 | Bình Định | Nguyễn Thái Định | Trường Cao đẳng Y Tế Bình Định |
| 16 | Bình Thuận | Nguyễn Minh Sơn | Trường Đại học Phan Thiết |
| 17 | Cao Bằng | Nông Thanh Tú | Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng |
| 18 | Cần Thơ | Nguyễn Thị Hồng Sa | Trường Đại học Cần Thơ |
| 19 | Cần Thơ | Nguyễn Hòa Hợp | Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ |
| 20 | Cần Thơ | Đường Hoàng Vững | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| 21 | Đà Nẵng | Trần Thị Ngọc Dung | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng |
| 22 | Đà Nẵng | Nguyễn Trần Thảo Nhi | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng |
| 23 | Đà Nẵng | Trần Lê Minh Huyền | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng |
| 24 | Đắk Lắk | Hà Văn Tú | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột |
| 25 | Đoàn khối cơ quan Trung ương | Nguyễn Quỳnh Anh | Học viện Ngoại giao |
| 26 | Đoàn khối cơ quan Trung ương | Phạm Việt Hoàng | Học viện Tòa án |
| 27 | Đồng Nai | Trần Ngọc Nhi | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông |
| 28 | Đồng Nai | Nguyễn Diệu Phương Thảo | Trường Đại học Đồng Nai |
| 29 | Hà Nội | Lê Thị Ngọc Anh | Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 30 | Hà Nội | Nguyễn Thái Anh | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
| 31 | Hà Nội | Nguyễn Ngọc Huyền | Học viện Ngân hàng |
| 32 | Hà Nội | Lương Sơn Bá | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 33 | Hà Nội | Trịnh Thị Minh Thư | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 34 | Hà Nội | Cù Đức Thành | Trường Đại học Giao thông vận tải |
| 35 | Hà Nội | Mai Quế Anh | Trường Đại học Hà Nội |
| 36 | Hà Nội | Giang Ngọc Thảo | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 37 | Hà Nội | Nguyễn Mai Phương | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 38 | Hà Nội | Công Thùy Dương | Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 39 | Hà Nội | Nguyễn Ngọc Linh Chi | Trường Đại học Mở Hà Nội |
| 40 | Hà Nội | Khúc Nam Cường | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 41 | Hà Nội | Hoàng Hải Yến | Trường Đại học Ngoại thương |
| 42 | Hà Nội | Đàm Quang Anh | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 43 | Hà Nội | Trần Quỳnh Anh | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
| 44 | Hà Nội | Nguyễn Minh Tuấn | Trường Đại học Thủy lợi |
| 45 | Hà Nội | Nguyễn Minh Ngân | Trường Đại học Thương mại |
| 46 | Hà Nội | Hà Vũ Hoàng | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 47 | Hà Nội | Nguyễn Tuấn Hùng | Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 48 | Hà Nội | Giáp Lê Hoàng | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 49 | Hải Dương | Phạm Đức Trung | Trường Đại học Sao Đỏ |
| 50 | Hải Phòng | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam |
| 51 | Hải Phòng | Bùi Thị Khánh Huyền | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
| 52 | Hải Phòng | Lê Xuân Tiến | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
| 53 | Hoà Bình | Bùi Thị Hội | Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình |
| 54 | Hưng Yên | Phạm Tùng Dương | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 55 | Khánh Hòa | Đặng Việt Tỉnh | Trường Đại học Khánh Hòa |
| 56 | Lạng Sơn | Lý Thị Ngân | Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn |
| 57 | Lào Cai | Vũ Thị Minh Hậu | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai |
| 58 | Lâm Đồng | Phạm Thanh Tuyền | Trường Đại học Yersin Đà Lạt |
| 59 | Nam Định | Trần Ngọc Tú Anh | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định |
| 60 | Nam Định | Chu Khánh Linh | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp |
| 61 | Nghệ An | Nguyễn Đức Anh | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 62 | Nghệ An | Nguyễn Thành Lộc | Trường Đại học Vinh |
| 63 | Phú Thọ | Nguyễn Thu Hương | Trường Đại học Hùng Vương |
| 64 | Phú Yên | Cao Nguyễn Thanh Tuyết | Trường Đại học Phú Yên |
| 65 | Quảng Nam | Hà Thị Phương Thảo | Trường Đại học Quảng Nam |
| 66 | Quảng Ninh | Vũ Hoàng Vân | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh |
| 67 | Quảng Ngãi | Nguyễn Thị Kim Xuyến | Trường Đại học Phạm Văn Đồng |
| 68 | Sơn La | Lò Thị Hồng Kiều | Trường Đại học Tây Bắc |
| 69 | TP. Hồ Chí Minh | Trần Thị Quỳnh Anh | Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh |
| 70 | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Lê Thành Công | Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh |
| 71 | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Xuân Dương | Học viện Hàng không Việt Nam |
| 72 | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Thanh Trúc | Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh |
| 73 | TP. Hồ Chí Minh | Lâm Võ Hữu Duy | Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh |
| 74 | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Hà My | Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh |
| 75 | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Thị Phương Huyền | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn |
| 76 | TP. Hồ Chí Minh | Lê Hải Phong | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
| 77 | TP. Hồ Chí Minh | Võ Quốc Việt | Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh |
| 78 | TP. Hồ Chí Minh | Huỳnh Gia Điềm | Trường Đại học Hoa Sen |
| 79 | TP. Hồ Chí Minh | Phạm Vũ Trúc Quỳnh | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
| 80 | TP. Hồ Chí Minh | Trần Vĩnh Hoàng | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh |
| 81 | TP. Hồ Chí Minh | Trần Tuấn Thái | Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
| 82 | TP. Hồ Chí Minh | Lê Đỗ Cao Nguyên | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
| 83 | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Tiến Đạt | Trường Đại Học Sài Gòn |
| 84 | TP. Hồ Chí Minh | Võ Thùy Dương | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh |
| 85 | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Minh Uyên | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
| 86 | TP. Hồ Chí Minh | Võ Nguyễn Hoàng Đa | Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh |
| 87 | TP. Hồ Chí Minh | Triệu Thanh Tuyền | Trường Đại học Tài chính - Marketing |
| 88 | TP. Hồ Chí Minh | Đặng Lê Phú Quý | Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh |
| 89 | Tuyên Quang | Tô Hải Yến | Trường Đại học Tân Trào |
| 90 | Thái Bình | Phạm Tất Thành | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
| 91 | Thái Nguyên | Mạch Thị Phương Thảo | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên |
| 92 | Thái Nguyên | Đinh Thị Hồng | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên |
| 93 | Thái Nguyên | Lò Văn Tân | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên |
| 94 | Thanh Hóa | Lê Thị Lịch | Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá |
| 95 | Thừa Thiên Huế | Đinh Thanh Thiên | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
| 96 | Thừa Thiên Huế | Trần Võ Hạnh Đức | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế |
| 97 | Thừa Thiên Huế | Phạm Thị Thu Hà | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
| 98 | Trà Vinh | Nguyễn Khánh Bảo Thuý Vy | Trường Đại học Trà Vinh |
| 99 | Vĩnh Long | Lưu Nguyễn Hải Ngọc | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây |
| 100 | Yên Bái | Vũ Thanh Huyền | Trường Cao đẳng Yên Bái |
| 101 | Australia | Nguyễn Hoàng Khải | Trường Đại học Western Sydney |
| 102 | Australia | Phạm Phú Khải | Trường Đại học Sydney |
| 103 | Australia | Trần Thị Thu Thảo | Trường Đại học Macquarie |
| 104 | Australia | Đàm Thị Kim Ngân | Trường Đại Học Wollongong |
| 105 | Hàn Quốc | Vũ Thị Ngọc Anh | Đại học Quốc gia Chungnam |
| 106 | Hàn Quốc | Bạch Thị Phương Anh | Trường Đại học Dongguk |
| 107 | Hungary | Lê Đình Duy | Trường Đại học Debrecen |
| 108 | Hungary | Nguyễn Minh Anh | Trường Đại học Kinh doanh Budapest |
| 109 | Hungary | Hồ Hạnh Nguyên | Trường Đại học Semmelweis |
| 110 | Ý | Vũ Diệu Linh | Trường Đại học Messina |
| 111 | Nga | Lê Huỳnh Đức | Học viện Hành chính Công và Kinh tế Quốc dân Nga |
| 112 | Thái Lan | Phạm Nguyễn Như Quỳnh | Trường Đại học Chulalongkorn |