**BAN TỔ CHỨC**

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

**LỊCH THI ĐẤU**

**GIẢI CẦU LÔNG - BÓNG BÀN - QUẦN VỢT TRUYỀN THỐNG**

**ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH**

**MỞ RỘNG LẦN THỨ XXVII NĂM 2023**

**MÔN CẦU LÔNG**

**Thời gian: từ ngày 07/7 đến ngày 09/7/2023**

**Địa điểm: Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế**

**(01 Hà Huy Tập - Huế)**

***Thành phố Huế, tháng 7/2023***

**LỊCH THI ĐẤU**

**GIẢI CẦU LÔNG - BÓNG BÀN - QUẦN VỢT TRUYỀN THỐNG**

**ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH**

**MỞ RỘNG LẦN THỨ XXVII NĂM 2023**

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

**MÔN CẦU LÔNG**

- Thời gian: **07/7 đến ngày 09/7/2023**

- Khai mạc: **18h00 ngày 07/7/2023**

- Buổi sáng: **thi đấu 8h00**

- Buổi chiều: **thi đấu 14h00**

- Buổi tối: **thi đấu 19h00**

**- Chiều ngày 07/7/2023: thi đấu từ 14h00 – 17h00**

- Địa điểm: **Trung tâm Thể thao tỉnh (số 01 Hà Huy Tập).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm** | **Nội dung** | **Ký hiệu** | **Mã trận** |
| **LÃNH ĐẠO** | Đơn nam | A1 | A101 – A106 |
| **LÃNH ĐẠO**  **45 TUỔI TRỞ LÊN** | Đôi nam | A2 | A201 – A209 |
| **CỰU CHIẾN BINH** | Đơn nam | B1 | B101 - B103 |
|  | Đôi nam | B2 | B201 – B203 |
| **TRƯỞNG PHÓ PHÒNG**  **DƯỚI 40 TUỔI** | Đơn nam | C1 | C101 – C110 |
| **TRƯỞNG PHÓ PHÒNG**  **41 TUỔI TRỞ LÊN** | Đơn nam | C2 | C201 – C210 |
| **TRƯỞNG PHÓ PHÒNG**  **DƯỚI 40 TUỔI** | Đôi nam | C3 | C301 – C307 |
| **TRƯỞNG PHÓ PHÒNG**  **41 TUỔI TRỞ LÊN** | Đôi nam | C4 | C401 – C408 |
| **TRƯỞNG PHÓ PHÒNG**  **41 TUỔI TRỞ LÊN** | Đôi nam nữ | C5 | C501 – C503 |
| **CBCNVC**  **DƯỚI 40 TUỔI** | Đơn nam | D1 | D101 – D115 |
| **CBCNVC**  **41 TUỔI TRỞ LÊN** | Đơn nam | D2 | D201 – D203 |
| **CBCNVC**  **DƯỚI 40 TUỔI** | Đơn nữ | D3 | D301 – D307 |
| **CBCNVC**  **DƯỚI 40 TUỔI** | Đôi nam | D4 | D401 – D419 |
| **CBCNVC**  **41 TUỔI TRỞ LÊN** | Đôi nam | D5 | D501 – D508 |
| **CBCNVC**  **DƯỚI 40 TUỔI** | Đôi nữ | D6 | D601- D608 |
| **CBCNVC**  **DƯỚI 40 TUỔI** | Đôi nam nữ | D7 | D701 – D710 |
| **CBCNVC**  **41 TUỔI TRỞ LÊN** | Đôi nam nữ | D8 | D801 – D807 |

**\* Ghi chú:**

**- Thứ tự các trận đấu trong buổi có thể thay đổi.**

**- Sau 10 phút kể từ lúc Ban Tổ chức gọi vào thi đấu, vận động viên nào không có mặt sẽ bị xử thua cuộc.**

**Chiều ngày 7/7/2023: 16 trận**

**Thi đấu: 14h00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung**  **thi đấu** | **Mã trận** | **Tên VĐV - Đơn vị** | **Kết quả** |
| **Đơn Nam**  **CBCNVC dưới 40 tuổi** | D101 | Quang ( Cục thuế ) – Toàn ( Sở NN&PTNN) |  |
| D102 | Hoàng (Cục thuế) – Tân (NHNN&PTNN) |  |
| D103 | Khánh ( Trường CĐSP) – Thắng (ĐH Huế ) |  |
| D104 | Doan (Thanh tra Tỉnh) – Hòa ( Sở TT&TT) |  |
| D105 | Hiếu ( Sở Tài chính) – Hưng (BHXH) |  |
| D106 | Tài ( Trường NCT) – Hoàng ( TTBTDTCĐ) |  |
| D107 | Dần ( CTDM Huế) – Khoa ( VT TT.Huế ) |  |
| **Đôi Nam**  **CBCNVC dưới 40 tuổi** | D401 | Anh + Trí (VT TT. Huế ) – Phương + Linh ( Ban DV) |  |
| D402 | Huy + Thái ( TTCNTT) – Nhật + Tuấn ( TT Tỉnh ) |  |
| D403 | Bình + Tiến (VT TT. Huế ) – Đức + Phúc ( CTDM Huế) |  |
| **Đôi Nữ CBCNVC dưới 40 tuổi** | D601 | Vĩnh + Thơ ( ĐL) – Xuân + Nhân ( BVTW Huế ) |  |
| D02 | Quỳnh + Thảo (BHXH) – Khanh + Giang ( CT) |  |
| D603 | Hương + Hương ( BHXH) – Ngọc + Giang (BTGTU) |  |
| D604 | Thảo + Ánh (BVTW) - (VPTU) |  |
| **Đôi Nam nữ CBCNVC dưới 40 tuổi** | D701 | Dương +Diệp ( ĐHH) – Hùng + Hiền (NHCSXH) |  |
| D702 | Thành + Trinh ( Sở KH&CN) – Phong + Nhi ( Sở VH& TT) |  |

**Tối ngày 7/7/2023: 16 trận**

**Khai mạc: 18h30 và thi đấu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung**  **thi đấu** | **Mã trận** | **Tên VĐV - Đơn vị** | **Kết quả** |
| **Đôi nam Lãnh đao 45 tuổi trở lên** | A201 | Phong + Hiền (BQL Khu K Tế) – Hải + Bình (Sở VHTT) |  |
| A204 | Dũng + Anh (Cục thuế) – Lộc + Tiến (BHXH) |  |
| **Đôi nam TPP dưới 40 tuổi** | C301 | Trường + Tiến (ĐHH) – Đức + Đạt (NHNN&PTNT) |  |
| C302 | Quý + Vinh (CĐ DL) – Đông + Hải (BVTW) |  |
| C303 | Nhân + Nhân (Sơ XD) – Ngọc + Tân (UBND TX HT) |  |
| **Đơn nam Lãnh đạo** | A101 | Long (Xây lắp 1 – 5) – Khoa (Báo TTH) |  |
| A102 | Khánh (CT Thủy Lợi) – Cường (Lâm nghiệp 1 - 5) |  |
| **Đơn nam TPP dưới 40 tuổi** | C101 | Vũ (Điện Lực) – Vũ (CĐSP) |  |
| C102 | Thi (LM HTX) – Huy ()TTBTDTCĐ |  |
| **Đơn nam TPP trên 41 tuổi** | C201 | Tuấn (Cục LTT) – Nhân (Sở NN&PTNT) |  |
| C202 | Thắng (CT Khoáng sản) – Bình (NHNN&PTNT) |  |
| **Đôi nam TPP 41 tuổi trở lên** | C401 | Hùng + Quang (BHXH) – Quý + Tùng (BTC TU) |  |
| C402 | Tấn + Huyền (TTCNTT) – Duy + Hiếu (BVTW) |  |
| C403 | Huấn + Thanh (CT Xăng Dầu) – Ngọc + Được (BVTW) |  |
| C404 | Thảo + Hiếu (CĐ Nghề) – Hiền + Dũng (BHXH tỉnh) |  |

**Sáng ngày 8/7/2023: 22 trận**

**Thi đấu: 8h00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung**  **thi đấu** | **Mã trận** | **Tên VĐV - Đơn vị** | **Kết quả** |
| **Đơn nam CCB** | B101 | Ngọc Thiện - Hải Long |  |
|  |  |  |
| **Đơn nam TPP dưới 40 tuổi** | C103 | Huy (TTBTDTCĐ) – Ân (Báo TTH) |  |
| C104 | Vũ (Điện lực) – Thi (LM HTX) |  |
| **Đơn nam TPP trên 41 tuổi** | C203 | Bình (NHNN&PTNT) – Hạnh (TTCNTT) |  |
| C204 | Tuấn (Cục QLTT) – Thắng (CT Khoáng sản) |  |
| **Đôi nam nữ TPP 41 tuổi trỏ lên** | C501 | Tuấn + Linh (Sở Công Thương) – Liên + Anh (Sở GD&ĐT) |  |
|  |  |  |
| **Đơn nữ CBCNVC dưới 40 tuổi** | D303 | Linh (Sở Nội vụ) – Anh (BCHQS tỉnh) |  |
| D304 | Tiên (CT Cấp nước) – Duyên (TTBTDTCĐ) |  |
| D305 | Hiếu (CT xăng dầu) – Loan (Báo TTH) |  |
| **Đơn nam CCB** | B201 | Long + Thọ - Trung Hòa |  |
|  |  |  |
| **Đơn nam CBCNVC 41 tuổi trở lên** | D201 | Trung (BCHQS) – Lân (NHNN&PTNT) |  |
|  |  |  |
|  | D501 | Thiện + Tùng (CĐCN) – Ngọc + Nam (Cục Thuế) |  |
| **Đôi nam CBCNVC 41 tuổi trở lên** | D502 | Nam + Nguyên (Viễn Thông TTH) – Thương + Tứ ()NHCSXH |  |
|  | D503 | Khánh + Ân (Điện lực) – Trí + Tuấn (Ban QLĐTXD&PTĐT) |  |
|  | D504 | Tăng + Lạc (ĐHH) – Long + Tú (Sở TT&TT) |  |
| **Đơn nam CBCNVC dưới 40 tuổi** | D108 | Cảm (BCHQS tỉnh) – D101 |  |
| D109 | D102 - D103 |  |
| D110 | D104 - D105 |  |
| D111 | D106 - D107 |  |
| **Đôi nam nữ CBCNVC 41 tuổi trở lên** | D801 | Nhân + Thi (BTC TU) – Huyền + Hải (Cục Thuế) |  |
| D802 | Nam + Hồng (CĐ DL) – Thu + Huệ (Sở VHTT) |  |
| D803 | Nga + Thu (CĐSP) – Minh + Hà (Sở LĐTBXH) |  |

**Chiều ngày 8/7/2023: 23 trận**

**Thi đấu: 14h00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung**  **thi đấu** | **Mã trận** | **Tên VĐV - Đơn vị** | **Kết quả** |
| **Đơn nam Lãnh đạo** | A103 | Long (Xây lắp 1 – 5) – Cường (Lâm Nghiệp 1 - 5) |  |
| A104 | Khánh (Công ty Thủy Lợi) – Khoa (Báo TTH) |  |
| **Đôi nam Lãnh đạo** | A202 | Phong + Hiền (BQL KK tế –Sơn + Minh (UBND huyện P Điền) |  |
| A205 | Dũng + Ánh (Cục thuế) – **Cường + Hùng (Sở T. Chính)** |  |
|  |  |  |
| **Đơn nam CCB** | B102 | Ngọc Thiện – Hữu Thọ |  |
|  |  |  |
| **Đơn nam TPP dưới 40 tuổi** | C105 | Thi (LMHTX) – Vũ (CĐSP) |  |
| C106 | Vũ (Điện Lực) – Ân ( Báo TTH) |  |
| **Đơn nam TPP trên 41 tuổi** | C205 | Thắng (CT Khoáng sản) – Nhân (Sở NN&PTNT) |  |
| C206 | Tuấn (Cục QLTT) – Hạnh (TTCNTT) |  |
| **Đôi nam CCB** | B202 | Long + Thọ - Hữu + Quang |  |
| **Đôi nam CBCNVC dưới 40 tuổi** | D404 | Huy + Ngọc (Sở VH&TT) – Thành + Hiệp (NHNN) |  |
| D405 | Thương + Long (Sở Xây dựng) – Hòa + Nam (Sở LĐTBXH) |  |
| D406 | Thắng + Thành (CY Cấp nước – D401) |  |
| D407 | Quý + Khánh (BVTW) – Sang + Thiên (CĐ DL) |  |
| D408 | Lâm + Đức (Ban QLĐT&PTĐT) – Thế + Sang (NNCSXH) |  |
| D409 | D402 - Hoàng + Toản (BCHQS tỉnh) |  |
| D410 | Tín + Lợi (BHXH) – D403 |  |
| D411 | Tân + Mạnh (UBND TX HT) – Huy + Nhơn (Cục thuế) |  |
|  |  |  |
| **Đôi nam nữ CNCNVC dưới 40 tuổi** | D703 | Tài + Bình (BCH QS tỉnh) – Anh + Hằng (Sở VHTT) |  |
| D704 | D701 - Hòa + Nhi (ĐHH) |  |
| D705 | Thủy + Phước (Ccục Thuế) – D702 |  |
| D706 | Thành + Hòa (Sở Y tế) – Đức + Hiền (CT Dệt May Huế) |  |

**Tối ngày 8/7/2023: 24 trận**

**Thi đấu: 19h00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung**  **thi đấu** | **Mã trận** | **Tên VĐV - Đơn vị** | **Kết quả** |
| **Đơn nam Lãnh đạo** | A105 | Long (Xây lắp 1 – 5) – Khánh (Công ty Thủy Lợi) |  |
| A106 | Cường (Lâm Nghiệp 1 - 5) – Khoa (Báo TTH) |  |
| **Đôi nam Lãnh đạo 45 tuổi trở lên** | A203 | Hải + Bình (Sở VHTT) – Sơn + Minh (UBND huyện P. Điền) |  |
|  | A206 | Lộc + Tiến (BHXH) – Cường + Hùng (Sở Tài chính) |  |
| **Đơn nam CCB** | B103 | Hải Long – Hữu Thọ |  |
|  |  |  |
| **Đơn Nam TPP dưới 40 tuổi** | C107 | Vũ (Điện Lực) – Huy (TTBTDTCĐ) |  |
| C108 | Vũ (CĐSP) – Ân (Báo TTH) |  |
| **Đơn nam TPP 41 trở lên** | C207 | Tuấn (Cục QLTT) – Bình (NHNN&PTNT |  |
| C208 | Nhân (Sở NN&PTNT) – Hạnh (TTCNTT) |  |
| **Đôi nam Lãnh đạo 45 tuổi trở lên** | A207 | BK: Nhất A – Nhì B |  |
|  | A208 | BK: Nhất B – Nhì A |  |
| **Đôi nam CCB** | B203 | Trung + Hòa – Hữu +Quang |  |
| **Đôi nam TPP dưới 40 tuổi** | C304 | Hiền + Tuyến (Cục Thống Kê) – C301 |  |
| C305 | C302 - C303 |  |
| **Đôi Nam TPP 41 tuổi trở lên** | C405 | C401 - C402 |  |
| C406 | C403 - C404 |  |
| **Đôi nam nữ TPP 41 tuổi trở lên** | C502 | Tuấn + Linh (Sở CThương) – Thảo + Đức (UBND TX HT) |  |
|  |  |  |
| **Đơn nam CBCNVC dưới** | D112 | D108 - D109 |  |
| D113 | D110 - D111 |  |
| **Đơn nam CBCNVC 41 tuổi trở lên** | D202 | Trung (BoCHQS tỉnh) – Quang (Sở C. Thương) |  |
|  | D412 | D404 – D405 |  |
|  | D423 | D406 – D407 |  |
| **Đôi nam CBCNVC dưới 40 tuổi** | D414 | D408 - D409 |  |
|  | D415 | D410 – D411 |  |

**Sáng ngày 9/7/2023: 23 trận**

**Thi đấu: 8h00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung**  **thi đấu** | **Mã trận** | **Tên VĐV - Đơn vị** | **Kết quả** |
| **Đơn nam CNCNVC 41 tuổi trở lên** |  |  |  |
| D203 | Lân (NHNN&PTNT) – Quang (Sở Công Thương) |  |
|  | D306 | D302 - D303 |  |
| **Đơn nữ CBCNVC dưới 40 tuổi** | D307 | D304 - D305 |  |
| **Đôi nam CBCNVC 41 tuổi trở lên** | D505 | D501 – D505 |  |
| D506 | D503 – D504 |  |
| **Đôi nữ CBCNVC dưới 40 tuổi** | D605 | D601 – D602 |  |
| D606 | D603 – D604 |  |
| **Đôi nam nữ CBCNVC dưới 40 tuổi** | D707 | D703 – D704 |  |
|  | D708 | D705 – D706 |  |
| **Đôi nam nữ CNCNVC 41 tuổi trở lên** | D804 | Bảo + Tiên (Vietcombank) – D805 |  |
|  | D805 | D802 – D803 |  |
|  |  |  |  |
| **Đơn nam TPP dưới 40 tuổi** | C109 | Thi (LM HTX) – Ân (Báo TTH) |  |
| C110 | Huy (TTBTDTCDD0 – Vũ (CĐSP) |  |
| **Đơn nam TPP trên 41 tuổi** | C209 | Thắng (CT Khoáng sản) – Hạnh (TTCNTT) |  |
| C210 | Bình (NHNN&PTNT) – Nhân (Sở NN&PTNT) |  |
| **Đôi nam Lãnh đạo trên 45 tuổi** | A209 | Tranh hạng 3: |  |
|  |  |  |
| **Đôi nam TPP dưới 40 tuổi** | C306 | Tranh hạng 3: |  |
|  |  |  |
| **Đôi nam TPP 41 tuổi trở lên** | C07 | Tranh hạng 3: |  |
| **Đôi nam nữ TPP 41 tuổi trở lên** | C503 | Liên + Anh (Sở GD&ĐT) Thảo + Đức (UBND TX HT) |  |
| **Đơn nam CBCNVC dưới 40 tuổi** | D114 | Tranh hạng 3: |  |
| **Đơn nam CBCNVC 41 tuổi trở lên** | D306 | Tranh hạng 3: |  |
| **Đôi nam CBCNVC dưới 40 tuổi** | D416 | D412 – D413 |  |
|  | D417 | D414 – D415 |  |

**Chiều ngày 9/7/2023: 14 trận**

**Thi đấu: 14h00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung**  **thi đấu** | **Mã trận** | **Tên VĐV - Đơn vị** | **Kết quả** |
| **Đôi nữ CBCNVC dưới 40 tuổi** | D207 | Tranh Hạng 3: |  |
| **D608** | **Chung kết:** |  |
| **Đôi nam nữ CBCNVC dưới 40 tuổi** | D709 | Tranh Hạng 3: |  |
|  | **D710** | **Chung kết:** |  |
| **Đơn Nam CBCNVC dưới 40 tuổi** | **D115** | **Chung kết:** |  |
| **Đơn nữ CBCNVC dưới 40 tuổi** | **D307** | **Chung kết:** |  |
| **Đôi nam nữ 41 tuổi trở lên** | D806 | Tranh Hạng 3: |  |
| **D807** | **Chung kết:** |  |
| **Đôi nam CBCNVC 41 tuổi trở lên** | D507 | Tranh hạng 3: |  |
|  | **D508** | **Chung kết:** |  |
| **Đôi nam Lãnh đạo 45 tuoir trở lên** |  |  |  |
| **A210** | **Chung kết:** |  |
| **Đôi nam TPP dưới 40 tuổi** | **C307** | **Chung kết:** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Đôi nam TPP 41 tuổi trở lên** | **C408** | **Chung kết** |  |
| **Đôi nam CBCNVC dưới 40 tuổi** | **D419** | **Chung kết:** |  |

**A1. ĐƠN NAM LÃNH ĐẠO**

1. Phước Long (Xây lắp 1 - 5)

2. Hoài Khánh (CT Thuỷ Lợi)

3. Cao Cường (Lâm Nghiệp 1 - 5)

4. Khoa (Báo TT. Huế)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Long  (Xây lắp 1 - 5) | 2. Khánh (CT Thuỷ Lợi) | 3. Cường (LNghiệp 1-5) | 4. Khoa (Báo TT. Huế) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Long  (Xây lắp 1 - 5) |  | **A105** | **A103** | **A101** |  |  |  |
| 2. Khánh (CT Thuỷ Lợi) |  |  | **A102** | **A104** |  |  |  |
| 3. Cường (LNghiệp 1-5) |  |  |  | **A106** |  |  |  |
| 4. Khoa (Báo TT. Huế) |  |  |  |  |  |  |  |

**A2. ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO 45 TUỔI TRỞ LÊN**

**BẢNG A**

1. Phong + Hiền (Ban QL Khu K Tế)

2. Hải + Bình (Sở VHTT)

3. Sơn + Minh (UBND huyện P. Điền)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Phong + Hiền (BQL Khu K Tế) | 2. Hải + Bình (Sở VHTT) | 3. Sơn + Minh (UBND huyện P. Đ) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Phong + Hiền (BQL Khu K Tế) |  | **A201** | **A202** |  |  |  |
| 2. Hải + Bình (Sở VHTT) |  |  | **A203** |  |  |  |
| 3. Sơn + Minh (UBND huyện PĐ) |  |  |  |  |  |  |

**BẢNG B**

1. Dũng + Ánh (Cục thuế)

2. Lộc + Tiến (BHXH)

3. Cường + Hùng (Sở Tài chính)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Dũng + Ánh (Cục thuế) | 2. Lộc + Tiến (BHXH) | 3. Cường + Hùng (Sở Tài chính) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Dũng + Ánh (Cục thuế) |  | **A204** | **A205** |  |  |  |
| 2. Lộc + Tiến (BHXH) |  |  | **A206** |  |  |  |
| 3. Cường + Hùng (Sở Tài chính) |  |  |  |  |  |  |

**A207: BK Nhất A – Nhì B**

**A208: Nhất B – nhì A**

**A209:Tranh hạng 3:**

**A210: Chung kết**

**B1. ĐƠN NAM CỰU CHIẾN BINH**

1. Nguyễn Ngọc Thiện

2. Nguyễn Hải Long

3. Nguyễn Hữu Thọ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Ngọc Thiện | 2. Hải Long | 3. Hữu Thọ | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Ngọc Thiện |  | **B101** | **B102** |  |  |  |
| 2. Hải Long |  |  | **B103** |  |  |  |
| 3. Hữu Thọ |  |  |  |  |  |  |

**B2. ĐÔI NAM CỰU CHIẾN BINH**

1. Nguyễn Hải Long + Nguyễn Hải Thọ

2. Nguyễn Quang Trung + Hà Công Hoà

3. Nguyễn Chiến Hữu + lê Văn Quang

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Long + Thọ | 2. Trung + Hoà | 3. Hữu + Quang | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Long + Thọ |  | **B201** | **B202** |  |  |  |
| 2. Trung + Hoà |  |  | **B203** |  |  |  |
| 3. Hữu + Quang |  |  |  |  |  |  |

**C1. ĐƠN NAM TPP DƯỚI 40 TUỔI**

1. Vũ (Điện Lực)
2. Thi (LM HTX)
3. Huy (TTBTDTCĐ)
4. Vũ (CĐSP)
5. Ân (Báo TTH)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Vũ (Điện Lực) | 2. Thi (LM HTX) | 3. Huy (TTBTDTCĐ) | 4. Vũ (CĐSP) | 5. Ân (Báo TTH) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Vũ (Điện Lực) |  | **C104** | **C107** | **C101** | **C106** |  |  |  |
| 2. Thi (LM HTX) |  |  | **C102** | **C105** | **C109** |  |  |  |
| 3. Huy (TTBTDTCĐ |  |  |  | **C110** | **C103** |  |  |  |
| 4. Vũ (CĐSP) |  |  |  |  | **C108** |  |  |  |
| 5. Ân (Báo TTH) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**C2. ĐƠN NAM TPP TRÊN 41 TUỔI**

1. Tuấn (Cục QLTT)
2. Thắng (CT Khoáng sản)
3. Bình (NHNN&PTNT)
4. Nhân (Sở NN&PTNT)
5. Hạnh (TTCNTT)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Tuấn (Cục QLTT) | 2. Thắng (CT Khoáng sản) | 3. Bình (NHNN&PTNT) | 4 Nhân (Sở NN&PTNT) | 5. Hạnh (TTCNTT) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Tuấn (Cục QLTT) |  | **C204** | **C207** | **C201** | **C206** |  |  |  |
| 2. Thắng (CT Khoáng sản) |  |  | **C202** | **C205** | **C209** |  |  |  |
| 3. Bình (NHNN&PTNT) |  |  |  | **C210** | **C203** |  |  |  |
| 4 Nhân (Sở NN&PTNT) |  |  |  |  | **C208** |  |  |  |
| 5. Hạnh (TTCNTT) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**C3. ĐÔI NAM TRƯỞNG PHÓ PHÒNG DƯỚI 40 TUỔI**

1. Hiền + Tuyến (Cục Thống kê)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Trường + Tiến (ĐHH) | **C304** |  |  |
| **C301** |  |  |  |
| 3. Đức + Đạt (NHNN&PTNT) |  |  |  |
| 4. Quý + Vinh (CĐDL) |  |  | **C307** |
| **C302** |  |  |  |
| 5. Đông + Hải (BVTW) | **C305** |  |  |
| 6. Nhân + Nhân (Sở XD) |  |  |  |
| **C303** |  |  |  |
| 7. Ngọc + Tân (UBND TX HT) |  |  |  |

**C306: Tranh hạng 3:**

**C4. ĐÔI NAM TRƯỞNG PHÓ PHÒNG 41 TUỔI TRỞ LÊN**

1.Hùng + Quang (BHXH)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C401** |  |  |  |  |
| 2. Quý + Tùng (BTC TU) | **C405** |  |  |  |
| 3. Tấn + Huyền (TTCNTT) |  |  |  |  |
| **C402** |  |  |  |  |
| 4. Duy + Hiếu (BVTW) |  |  |  |  |
| 5. Huấn + Thanh (Cty Xăng Dầu) |  | **C408** |  |  |
| **C403** |  |  |  |  |
| 6. Ngọc + Được (BVTW Huế) |  |  |  |  |
| 7. Thảo + Hiếu (CĐ Nghề) | **C406** |  |  |  |
| **C404** |  |  |  |  |
| 8. Hiển + Dũng (BHXH tỉnh) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**C407: Tranh hạng 3:**

**C5. ĐÔI NAM NỮ TPP 41 TUỔI TRỞ LÊN**

1. Tuấn + Linh (Sở Công Thương)

2. Liên + Anh (Sở GD&ĐT)

3. Thảo + Đức (UBND TX HT)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Tuấn + Linh (Sở C. Thương) | 2. Liên + Anh (Sở GD&ĐT) | 3. Thảo + Đức (UBND TX HT) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Tuấn + Linh (Sở C. Thương) |  | **C501** | **C502** |  |  |  |
| 2. Liên + Anh (Sở GD&ĐT) |  |  | **C503** |  |  |  |
| 3. Thảo + Đức (UBND TX HT) |  |  |  |  |  |  |

**D1. ĐƠN NAM CBCNVC DƯỚI 40 TUỔI**

1. Cam (BCHQS)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Quang (Cục thuế) | **D108** |  |  |  |
| **D101** |  |  |  |  |
| 3. Toàn (Sở NN&PTNT) |  |  |  |  |
| 4. Hoàng (Cục Thuế) |  | **D112** |  |  |
| **D102** |  |  |  |  |
| 5. Tân (NHNN&PTNT) |  |  |  |  |
| 6. Khánh (Trường CĐSP) | **D109** |  |  |  |
| **D103** |  |  |  |  |
| 7. Thắng (Đại học Huế) |  |  | **D115** |  |
| 8. Doan (Thanh tra tỉnh) |  |  |  |  |
| **D104** |  |  |  |  |
| 9. Hoà (Sở TT&TT) |  |  |  |  |
| 10. Hiếu (Sở TC) | **D110** |  |  |  |
| **D105** |  |  |  |  |
| 11. Hưng (BHXH) |  |  |  |  |
| 12. Tài (Trường NCT) |  | **D113** |  |  |
| **D106** |  |  |  |  |
| 13. Hoàng (TTBTDTCĐ) |  |  |  |  |
| 14. Dần (CT Dệt may Huế) | **D111** |  |  |  |
| **D107** |  |  |  |  |
| 15. Khoa (V Thông TTHuế) |  |  |  |  |

**D114: Tranh hạng 3:**

**D2. ĐƠN NAM CBCNVC 41 TUỔI TRỞ LÊN**

1. Quang Trung (BCH QS)

2. Lân (NHNN&PTNT)

3. Quang (Sở Công Thương)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Trung  (BCH QS) | 2. Lân (NHNN&PTNT) | 3. Quang (Sở Công Thương) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Trung  (BCH QS) |  | **D201** | **D202** |  |  |  |
| 2. Lân (NHNN&PTNT) |  |  | **D203** |  |  |  |
| 3. Quang (Sở Công Thương) |  |  |  |  |  |  |

**D3. ĐƠN NỮ CBCNVC DƯỚI 40 TUỔI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  |
|  | **D302** |  |  |
|  | 2. Giang (Trường CĐ Nghề) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **D306** |  |
|  | 3. Linh (Sở Nội vụ) |  |  |
|  | **D303** |  |  |
|  | 4. Anh (BCHQS tỉnh) |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 5. Tiên (CT Cấp nước) |  | **D307** |
|  | **D304** |  |  |
| 6. |  |  |  |
| **D301** |  |  |  |
| 7. Duyên (TTBTDTCĐ) |  | **D307** |  |
|  |  |  |  |
|  | 8. Hiếu (CT X Dầu) |  |  |
|  | **D305** |  |  |
|  | 9. Loan (Báo TTH) |  |  |

**D306: Tranh hạng 3:**

**D4. ĐÔI NAM CBCNVC DƯỚI 40 TUỔI**

1. Huy + Ngọc (Sở VH&TT)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **D404** |  |  |  |
| 2. Thành + Hiệp (NHNN) |  |  |  |  |
|  | 3. Thương + Long (Sở XD) |  | **D412** |  |  |
|  |  | **D405** |  |  |  |
|  | 4. Hoà + Nam (Sở LĐTBXH) |  |  |  |  |
|  | 5. Thắng + thành (Cấp nước) |  |  | **D416** |  |
| 6. Anh + Trí (V. Thông TTH) |  | **D406** |  |  |  |
| **D401** |  |  |  |  |  |
| 7. Phương + Lính (B. Dân vận) |  |  |  |  |  |
|  | 8. Quý + Khánh (BV TW) |  | **D413** |  |  |
|  |  | **D407** |  |  |  |
|  | 9. Sang + Thiên (CĐDL) |  |  |  |  |
|  | 10. Lâm + Đức Ban QLĐT&PTĐT |  |  |  | **D419** |
|  |  | **D408** |  |  |  |
|  | 11. Thế + Sang (NH CSXH) |  |  |  |  |
| 12. Huy + Thái (TTCNTT) |  |  |  |  |  |
| **D402** |  |  | **D414** |  |  |
| 13. Nhật + Tuấn (T. Tra tỉnh) |  | **D409** |  |  |  |
|  | 14. Hoàng + Toản (BCH QS tỉnh) |  |  |  |  |
|  | 15. Tín + Lợi (BHXH) |  |  |  |  |
| 16. Bình + Tiến (VT TT. Huế) |  | **D410** |  | **D417** | ` |
| **D403** |  |  |  |  |  |
| 17. Đức + Phúc (CT Dệt may) |  |  |  |  |  |
|  | 18. Tân + Mạnh (UBND TX HT) |  | **D415** |  |  |
|  |  | **D411** |  |  |  |
|  | 19. Huy + Nhơn (Cục Thuế) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**D418: Tranh hạng 3**

**D5. ĐÔI NAM CBCNVC 41 TUỔI TRỞ LÊN**

1.Thiên + Tùng (CĐCN)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **D501** |  |  |  |  |
| 2. Ngọc + Nam (Cục Thuế) |  |  |  |  |
| 3. Nam + Nguyên (Viễn thông TTH) | **D505** |  |  |  |
| **D502** |  |  |  |  |
| 4. Thương + Tứ (NH CS Xã hội) |  |  |  |  |
| 5. Khánh + Ân ()Điện lực |  | **D508** |  |  |
| **D503** |  |  |  |  |
| 6. Trí + Tuấn (BQL ĐTXD&PTĐT) |  |  |  |  |
| 7. Tăng + Lạc (Đại học Huế) | **D506** |  |  |  |
| **D504** |  |  |  |  |
| 8. Long + Tú (Sở TT&TT) |  |  |  |  |

**D507: Tranh hạng 3:**

**D6. ĐÔI NỮ CBCNVC DƯỚI 40 TUỔI**

1.Vĩnh + Thơ (Điện lực)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **D601** |  |  |  |  |
| 2. Xuân + Nhân (BVTW) |  |  |  |  |
| 3. Quỳnh + Thảo (BHXH) | **D605** |  |  |  |
| **D602** |  |  |  |  |
| 4. Khanh + Giang (Cục Thuế) |  |  |  |  |
| 5. Hương + Hương (BHXH) |  | **D608** |  |  |
| **D603** |  |  |  |  |
| 6. Ngọc + Trang (BTG TU) |  |  |  |  |
| 7. Thảo + Ánh (BVTW) | **D606** |  |  |  |
| **D604** |  |  |  |  |
| 8. (VP Tỉnh uỷ) |  |  |  |  |

**D607: Tranh hạng 3:**

**D7. ĐÔI NAM NỮ CBCNVC DƯỚI 40 TUỔI**

1. Tài + Bình (BCH QS)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **D703** |  |  |  |
|  | 2. Anh + Hằng (Sở VHTT) |  |  |  |
| 3. Dương + Diệp (ĐHH) |  |  |  |  |
| **D701** |  | **D707** |  |  |
| 4. Hùng + Hiền (NHCSXH) | **D704** |  |  |  |
|  | 5. Hoà + Nhi (ĐHH) |  |  |  |
|  | 6. Thuỷ + Phước (C. Thuế) |  | **D710** |  |
| 7. Thành + Trinh (Sở KH&CN) | **D705** |  |  |  |
| **D702** |  |  |  |  |
| 8. Phong + Nhi (Sở VHTT) |  |  |  |  |
|  | 9. Thành + Hoà (Sở Y tế) | **D708** |  |  |
|  | **D706** |  |  |  |
|  | 10. Đức + Hiền (CT Dệt may) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**D709: Tranh hạng 3**

**D8. ĐÔI NAM NỮ CBCNVC 41 TUỔI TRỞ LÊN**

1. Bảo + Tiên (Vietcombank)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Nhân + Thi (BTC TU) | **D804** |  |  |
| **D801** |  |  |  |
| 3. Huyền + Hải (Cục Thế) |  |  |  |
| 4. Nam + Hồng (CĐDL) |  |  |  |
| **D802** |  | **D807** |  |
| 5. Thu + Huệ (Sở VHTT) |  |  |  |
| 6. Nga + Thu (CĐSP) |  |  |  |
| **D803** | **D805** |  |  |
| 7. Minh + Hà (Sở LĐTBXH) |  |  |  |

**D806: Tranh hạng 3:**