**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 XXVI NĂM 2022**

 **MÔN CẦU LÔNG**

 **Thời gian: từ ngày 24/6 đến ngày 26/6/2022**

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

 **(01 Hà Huy Tập - Huế)**

 ***Thành phố Huế, tháng 6/2022***

**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 XXVI NĂM 2022**

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

**MÔN CẦU LÔNG**

- Thời gian: **24/6 đến ngày 26/6/2022**

- Khai mạc: **18h30 ngày 24/6/2022**

- Buổi sáng: **thi đấu 8h00**

- Buổi chiều: **thi đấu 14h00**

- Buổi tối: **thi đấu 19h00**

**- Chiều ngày 26/6/2022: 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****TRÊN 46 TUỔI** | Đôi nam  | A | A01 – A06 |
| **LÃNH ĐẠO****DƯỚI 45 TUỔI** | Đơn nam  | B1 | B101 – B103 |
| Đôi nam  | B2 | B201 – B203 |
| **TRƯỞNG PHÓ PHÒNG****TRÊN 41 TUỔI** | Đơn nam  | C1 | C101 – C106 |
| Đôi nam  | C2 | C201 – C209 |
| Đôi nam nữ | C3 | C301 – C310 |
| **TRƯỞNG PHÓ PHÒNG** **DƯỚI 40 TUỔI** | Đơn nam  | D1 | D101 – D106 |
| Đôi nam  | D2 | D201 – D210 |
| Đôi nam nữ | D3 | D301 – D306 |
| **ĐƠN NAM****CHUYÊN VIÊN TRÊN 41 TUỔI** | Đơn nam  | E1 | E101 – E106 |
| Đôi nam  | E2 | E201 – E206 |
| Đôi nam nữ | E3 | E301 – E305 |
| **ĐƠN NAM****CHUYÊN VIÊN** **DƯỚI 40 TUỔI** | Đơn nam  | F1 | F101 – F107 |
| Đôi nam  | F2 | F201 – F220 |
| Đôi nữ | F3 | F301 – F305 |
| Đôi nam nữ | F4 | F401 – F412 |

**\* 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.**

**Tối ngày 24/6/2022: 20 trận**

**Khai mạc: 18h30 và thi đấu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** **thi đấu** | **Mã trận** | **Tên VĐV - Đơn vị** | **Kết quả** |
| **Đôi Nam** **Lãnh đạo trên 46 tuổi** | A01 | Hải + Quang (Sở VHTT) – Hiệp + Duy (Bệnh viện TW ) |  |
| A02 | Dũng Anh (cục Thuế) – Lộc + Tiến (BHXH) |  |
| **Đôi Nam** **Lãnh đạo dưới 45 tuổi** | B201 | Khoa + Hân (Báo TT. Huế) – Lâm + Minh (Cty T. Sơn) |  |
| B202 | Khoa + Hân (Báo TT. Huế) – Hiếu + Được (Bênh viện TƯ Huế) |  |
| **Đôi Nam TPP trên 41 tuổi** | C201 | Đức + Thọ (H. Thủy) – Thuận + Ninh (Hương Trà) |  |
| C202 | Hiệp + Bình (NNNN&PTNT) – Thịnh + Hiền (Cục Thống kê) |  |
| **Đôi Nam nữ TPP trên 41 tuổi** | C301 | Hạnh + hảo (KBNN) – Ngọc + Dung (Cục thuế) |  |
| C302 | Mỹ + Phượng (Sở Tư Pháp) - Hòa + Tuấn (Sở Công thương) |  |
| **Đôi nam TPP dưới 40 tuổi** | D201 | Nhân + Nhân (Sở Xây dựng) – Hùng + Phi (Cục TH án dân sự) |  |
| D202 | Thọ + Long (Sở VHTT) – Đức + Đạt (NHNN&PTNN) |  |
| **Đôi nam Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F201 | Hiệp + Thắng (NH NN) – Hoàng + Văn (BNC TU) |  |
| F202 | Hoàng + Lâm (BQL PT KV Đô thị) – Cảm + Hoàng (BCH QS) |  |
| F203 | Hùng + Hùng (NHCSXH) – Anh + Thiện (Cty XSKT) |  |
| F204 | Anh + Trí (VNPT) – Sang + Thiên (CĐ Du lịch) |  |
| F205 | Huy + Hoàng (Cục thuế) – Hùng + tài (Kho bạc NN) |  |
| **Đôi nam nữ Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F401 | Đích + Anh (NHNN) – Nin + Uyên (Kho bạc) |  |
| F402 | Ngọc + Hoàng (Sở TTTT) – Đức + Hiền (CT Dệt may) |  |
| F403 | Khoa + Phương (VNPT0 – Thái + Oanh (TAND) |  |
| F404 | Thành + Hòa (Sở Y tế) – Đài + Thơ (Cty Điện lực) |  |
| F405 | Tuyến + Anh (Cục Thống kê) – Phước + thùy (Cục thuế) |  |

**Sáng ngày 25/6/2022: 28 trận**

**Thi đấu: 8h00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** **thi đấu** | **Mã trận** | **Tên VĐV - Đơn vị** | **Kết quả** |
| **Đơn Nam** **Lãnh đạo dưới tuổi** | B01 | Phong (LH các Hội KHKT) – Luận (CĐ Công nghiệp) |  |
| **Đơn Nam TPP trên 41 tuổi** | C101 | Tuấn (Cục QLTT) – Tuấn (Sở Công thương0 |  |
| C102 | Thắng (Cty Khoáng sản) – Đức (BIDV) |  |
| **Đơn nam Chuyên viên****Dưới 40 tuổi** | F101 | Anh (Sở VHTT) – Lợi (Sở Y tế) |  |
| **Đôi Nam TPP trên 41 tuổi** | C203 | Hiền + Quang (BHXH) – Huấn + Thanh (Cty Xăng dầu) |  |
| C204 | Thắng trận C201 – Hiếu + Lai (CĐ Nghề ) |  |
| C205 | Hạnh + tấn (TTCNTT) – Thắng trận C202 |  |
| C206 | Hùng + Dũng (BHXH) – Bình + Huệ (Sở VHTT) |  |
| **Đôi Nam nữ TPP trên 41 tuổi** | C303 | Hòa + Tuấn (Sở Công Thương) – Thảo + Ngọc (Hương Thủy) |  |
| C304 | Hạnh + Hảo (KBNN) – Mỹ + Phương (Sở Tư Pháp) |  |
| **Đơn nam TPP dưới 40 tuổi** | D101 | Thi (LMHTX) – Vũ (CĐ Sư phạm) |  |
| D102 | Vũ (Cty Điện lực) – Kiệt (CĐ Nghề) |  |
| **Đôi nam TPP dưới 40 tuổi** | D203 | Đức + Đạt (NHNN&PTNT) – Quý + Vinh (CĐ Du lịch) |  |
| D204 | Nhân + Nhân (Sở Xây dựng) – Thọ + Long (Sở VHTT) |  |
| **Đôi nam nữ TPP dưới 40 tuổi** | D301 | Vũ + Nga (CĐSP) – Hiếu + Anh (Cty Xăng dầu) |  |
| D302 | Tín + Phi (CĐ Công nghiệp) – Liên + Tuyền (Cty Thuỷu lợi) |  |
| **Đơn nam Chuyên viên trên 41 tuổi** | E101 | Khánh (Cty Điện lực) – Quang (Sở Công thương) |  |
| E102 | Nhân (Sở NN&PTNT) - Trung (BCH Q sự) |  |
| **Đôi nam Chuyên viên trên 41 tuổi** | E201 | Nam + Nguyễn (VNPT) – Long + Tú (Sở TTTT) |  |
| E202 | Quang + Thịnh (Học viện âm nhạc) – Chung + Nam (Cục thuế) |  |
| **Đôi nam Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F206 | Phước + Hoàng (Sowt TNMT) – Huy + Ngọc (Sở VHTT) |  |
| F207 | Thắng trận F201 – Thương + Vũ (Sở Xây dựng) |  |
| F208 | Thắng + Thành (TTCNTT) – Thắng trận F202 |  |
| F209 | Linh + Phương (Ban Dân vận) – Dân + mây (Cty Dệt may) |  |
| F210 | Nhật + Tuấn (Thanh tra tỉnh) – Thắng trận F203 |  |
| F211 | Thắng trận F204 – Liêm + Hùng (Sở Tư pháp) |  |
| F212 | Hoài + Bình (Hương Thủy) – Thắng trận F205 |  |
| F213 | Tân + Mạnh (Hương Thủy) – Tân + Tuấn (NHNN&PTNT) |  |

**Chiều ngày 25/6/2022: 22 trận**

**Thi đấu: 14h00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** **thi đấu** | **Mã trận** | **Tên VĐV - Đơn vị** | **Kết quả** |
| **Đơn Nam TPP trên 41 tuổi** | C103 | Tuấn (Cục QLTT) – Đức (BIDV) |  |
| C104 | Thắng (Cty Khoáng sản) – Tuấn (Sở Công thương |  |
| **Đôi Nam nữ TPP trên 41 tuổi** | C305 | Mỹ + Phương (Sở Tư Pháp) – Ngọc + Dung (Cục thuế) |  |
| C306 | Hạnh + Hảo (KBNN) –– Thảo + Ngọc (Hương Thủy) |  |
| **Đôi nam TPP dưới 40 tuổi** | D205 | Thọ + Long (Sở VHTT) – Hùng + Phi (Cục thi hành san dân sự) |  |
| D206 | Nhân + Nhân (Sở Xây dựng) – Quý + Vinh (CĐ Du lịch) |  |
| **Đôi nam nữ TPP dưới 40 tuổi** | D301 | Vũ + Nga (CĐSP) – Liên + Tuyền (Cty Thuỷu lợi) |  |
| D302 | Tín + Phi (CĐ Công nghiệp) –Hiếu + Anh (Cty Xăng dầu) |  |
| **Đơn nam Chuyên viên trên 41 tuổi** | E103 | Khánh (Cty Điện lực) – Trung (BCH Q sự) |  |
| E104 | Nhân (Sở NN&PTNT) - Quang (Sở Công thương) |  |
| **Đôi nam nữ Chuyên viên trên 41 tuổi** | E301 | Tùng + Thân (CĐ Công nghiệp) – Tài + Thơm (BCH Quân sự) |  |
| E302 | Nam + Hồng (CĐ Du lịch) – Quang + Tuyền (Sở Công thương) |  |
| **Đơn nam Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F102 | Văn Khánh (CĐSP) – Phúc (Cty Dệt may Huế) |  |
| F103 | Hải (Công ty Dệt may Huế) – Duy Khánh (CĐSP) |  |
| F104 | Tài (Trường CT NCT) – Thắng trận F101 |  |
| F105 | Nhơn (Cục thuế) – Tâm (Công ty Điện lực) |  |
| **Đôi nữ Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F301 | Thảo + Anh (Bệnh viện TƯ Huế) – Thu + Hằng (Sở VHTT) |  |
| F302 | Trai + Thu (Sở Y tế) – Anh + Duyên (TTBTDTCĐ) |  |
| **Đôi nam nữ Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F406 | Phong + Quỳnh (Sở VHTT) – Thắng trận F401 |  |
| F407 | Thắng trận F402 – Long + Hương (BIDV) |  |
| F408 | Thắng trận F403 - Thắng trận F404 |  |
| F409 | Thắng trận F405 – Quý + Xuân (Bênh viện TW Huế) |  |

**Tối ngày 25/6/2022: 13 trận**

**Thi đấu: 19h00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** **thi đấu** | **Mã trận** | **Tên VĐV - Đơn vị** | **Kết quả** |
| **Đôi Nam** **Lãnh đạo trên 46 tuổi** | A03 | Hải + Quang (Sở VHTT) – Lộc + Tiến (BHXH) |  |
| A04 | Dũng Anh (cục Thuế) – Hiệp + Duy (Bệnh viện TW ) |  |
| A05 | Hải + Quang (Sở VHTT) – Dũng + Anh (Cục thuế) |  |
| A06 | Lộc + Tiến (BHXH) – Hiệp + Duy (Bênh viện TW Huế) |  |
| **Đơn Nam** **Lãnh đạo dưới 45 tuổi** | B103 | Luận (CĐ C Nghiệp) – Khánh (Cty Thủy Lợi) |  |
| **Đôi Nam** **Lãnh đạo dưới 45 tuổi** | B203 | Lâm + Minh (Cty Trường Sơn) – Hiếu + Được (BV TW Huế) |  |
|  |  |  |  |
| **Đơn nam TPP dưới 40 tuổi** | D103 | Thi (LM HTX) – Kiệt (CĐ Nghề) |  |
| D104 | Vũ (Công ty Điện lực) – Vũ (CĐ Sư phạm) |  |
| **Đôi nam TPP dưới 40 tuổi** | D207 | Nhân + Nhân (Sở Xây dựng) – Đức + Đạt (NHNN&PTNT) |  |
| D208 | Hùng + Phi (Cục thi hành san dân sự) – Quý + Vinh (CĐ D lịch) |  |
| **Đôi nam Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F214 | Thắng trận F206 - Thắng trận F207 |  |
| F215 | Thắng trận F208 - Thắng trận F209 |  |
| F216 | Thắng trận F210 - Thắng trận F211 |  |
| F217 | Thắng trận F212 - Thắng trận F213 |  |
| **Đôi nam nữ TPP trên 41 tuổi** | C307 | Hạnh + Hảo (KBNN) – Hòa + Tuấn (Sở Công thương) |  |
| C308 | Ngọc + Dung (Cục thuế) – Thảo + Ngọc (Hương Thủy) |  |

**Sáng ngày 26/6/2022: 11 trận**

**Thi đấu: 8h00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** **thi đấu** | **Mã trận** | **Tên VĐV - Đơn vị** | **Kết quả** |
| **Đôi Nam** **Lãnh đạo trên 46 tuổi** | A05 | Hải + Quang (Sở VHTT) – Lộc + Tiến (BHXH) |  |
| A06 | Dũng Anh (cục Thuế) – Hiệp + Duy (Bệnh viện TW ) |  |
| **Đơn Nam** **Lãnh đạo dưới 45 tuổi** | B102 | Phong (Liên hiệp các Hội KHKT) – Khánh (Cty Thủy Lợi) |  |
| **Đơn Nam TPP trên 41 tuổi** | C103 | Tuấn (Cục QLTT) – Thắng (Cty Khoáng sản)  |  |
| C104 | Đức (BIDV)– Tuấn (Sở Công thương |  |
| **Đôi Nam TPP trên 41 tuổi** | C207 | Thắng trận C203 - Thắng trận C204 |  |
| C208 | Thắng trận C205 - Thắng trận C206 |  |
| **Đơn nam Chuyên viên trên 41 tuổi** | E105 | Khánh (Cty Điện lực) – Nhân (Sở NN&PTNT) |  |
| E106 | Trung (BCH Quân sự) – Quang (Sở Công Thương) |  |
| **Đơn nam Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F106 | Thắng trận F102 - Thắng trận F103 |  |
| F107 | Thắng trận F104 - Thắng trận F106 |  |
| **Đơn nam TPP dưới 40 tuổi** | D105 | Thi (LM HTX) – Vũ (Cty Điện Lực) |  |
| D106 | Kiệt (CĐ Nghề) – Vũ (CĐ SP) |  |

**Chiều ngày 26/6/2022: 22 trận**

**Thi đấu: Từ 14h00 – 17h00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** **thi đấu** | **Mã trận** | **Tên VĐV - Đơn vị** | **Kết quả** |
| **Đôi nam nữ Chuyên viên trên 41 tuổi** | E303 | Tường + Trang (BIDV) - Thắng trận E301 |  |
| E304 | Thắng trận E302 – Thu + Nga (CĐSP) |  |
| **Đôi nam Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F218 |  Thắng trận F214 - Thắng trận F215 |  |
| F219 | Thắng trận F216 - Thắng trận F217 |  |
| **Đôi nữ Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F303 |  Hương + Hương (BHXH) – Thắng trận F301 |  |
| F304 | Thắng trận F302 – Nghĩa + Khanh (Cục thuế) |  |
| **Đôi nam nữ Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F410 | Thắng trận F406 - Thắng trận F407 |  |
| F411 | Thắng trận F408 - Thắng trận F409 |  |
| **Đôi nam nữ TPP trên 41 tuổi** | C309 | Mỹ + Phương (Sở Tư Pháp) – Thảo + Ngọc (Hương Thủy) |  |
| C310 | Hòa + Tuấn (Sở Công Thương) – Ngọc + Dung (Cục thuế) |  |
| **Đôi nam TPP dưới 40 tuổi** | D209 | Thọ + Long (Sở VHTT) – Quý + Vinh (CĐ Du lịch) |  |
| D210 | Đức + Đạt (NHNN&PTNT) – Hùng + Phi (Cục TH Án Dân sự) |  |
| **Đôi nam nữ TPP dưới 40 tuổi** | D305 | Vũ + Nga (CĐSP) – Tín + Phi (CĐ Cnghiep) |  |
| D306 | Liện Tuyền (Công ty Thủy Lợi) – Hiếu + Anh (Cty Xăng dầu) |  |
| **Đôi nam chuyên viên trên 41 tuổi** | E205 | Nam + Nguyên (VNPT) – Quang + Thịnh (Học viện Âm nhạc) |  |
| E206 | Chung + Nam (Cục thuế0 – Long + Tú (Sở TTTT) |  |
| **Đơn nam Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F107 | **Chung kết:** |  |
| **Đôi nữ Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F305 | **Chung kết:** |  |
| **Đôi nam nữ Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F412 | **Chung kết:** |  |
| **Đôi nam nữ Chuyên viên trên 41 tuổi** | E305 | **Chung kết:** |  |
| **Đôi nam nữ TPP trên 41 tuổi** | C209 | **Chung kết:** |  |
| **Đôi nam Chuyên viên dưới 40 tuổi** | F220 | **Chung kết:** |  |

**A1. ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO TRÊN 46 TUỔI**

1. Phan Thanh Hải + Hồ Đắc Quang (Sở VHTT)

2. Lê Văn Dũng + Bùi Quang Anh (Cục thuế tỉnh)

3. Trần Xuân tiến + Hà Quang Lộc (BHXH)

4. Phạm Như Hiệp + Phan Hoàng Duy (Bệnh viện TW Huế)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Hải + Quang(Sở VHTT) | 2. Dũng + Anh(Cục thuế) | 3. Lộc + Tiến (BHXH) | 4. Hiêp + Duy(BV TW Huế) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Hải + Quang(Sở VHTT) |  | **A05** | **A03** | **A01** |  |  |  |
| 2. Dũng + Anh(Cục thuế) |  |  | **A02** | **A04** |  |  |  |
| 3. Lộc + Tiến (BHXH) |  |  |  | **A06** |  |  |  |
| 4. Hiêp + Duy(BV TW Huế) |  |  |  |  |  |  |  |

**B1. ĐƠN NAM LÃNH ĐẠO DƯỚI 45 TUỔI**

1. Trần Minh Phong (Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật)

2. Lê Văn Luận (Trường CĐ Công Nghiệp)

3. Dương Đức Hoài Khánh (Công ty Thủy Lợi)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Phong (LH các HKHKT) | 2. Luận (CĐ Công Nghiệp) | 3. Khánh (Công ty Thủy Lợi) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Phong (LH các HKHKT) |  | **B101** | **B102** |  |  |  |
| 2. Luận (CĐ Công Nghiệp) |  |  | **B103** |  |  |  |
| 3. Khánh (Công ty Thủy Lợi) |  |  |  |  |  |  |

**B2. ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO DƯỚI 45 TUỔI**

1. Hoàng Đăng Khoa + Phan Gia Hân (Báo Thừa Thiên Huế)

2. Nguyễn Ngọc Lâm + Trần Quang Minh (Công ty Trường Sơn)

3. Võ Thế Hiếu + Nguyễn Thành Được (Bênh viện Trung ương Huế)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Khoa + Hân (Báo TT. Huế) | 2. Lâm + Minh(C. ty Trường Sơn) | 3. Hiếu + Được(B. viện TW Huế) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Khoa + Hân (Báo TT. Huế) |  | **B201** | **B202** |  |  |  |
| 2. Lâm + Minh(C. ty Trường Sơn) |  |  | **B203** |  |  |  |
| 3. Hiếu + Được(Bệnh viện TW Huế) |  |  |  |  |  |  |

**C1. ĐƠN NAM TRƯỞNG PHÓ PHÒNG TRÊN 41 TUỔI**

1. Phan Anh Tuấn (Cục Quản lý Thị trường)

2. Nguyễn Đức Thắng (Công ty Khoáng sản)

3. Trần Ngọc Đức (BIDV Thừa Thiên Huế)

4. Tuấn (Sở Công Thương)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Tuấn(Cục QLTT) | 2. Thắng(CT Khoáng sản) | 3. Đức (BIDV) | 4. Tuấn(Sở C. Thương) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Tuấn(Cục QLTT) |  | **C105** | **C103** | **C101** |  |  |  |
| 2. Thắng(CT Khoáng sản) |  |  | **C102** | **C104** |  |  |  |
| 3. Đức (BIDV) |  |  |  | **C106** |  |  |  |
| 4. Tuấn(Sở C. Thương) |  |  |  |  |  |  |  |

**C2. ĐÔI NAM TRƯỞNG PHÓ PHÒNG TRÊN 41 TUỔI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Hiển + Quang (BHXH) |  |  |  |
|  | **C203** |  |  |  |
|  | 2. Huấn + Thanh (CT Xăng dầu) |  |  |  |
| 3. Đức + Thọ (TX Hương Thủy) |  | **C207** |  |  |
| **C201** |  |  |  |  |
| 4. Thuận + Ninh (TX Hg Trà) | **C204** |  |  |  |
|  | 5. Hiếu + Lai (CĐ Nghề) |  |  |  |
|  |  |  | **C209** |  |
|  | 6. Hạnh + tấn (TT CNTT) |  |  |  |
| 7. Hiệp + Bình (NHNN& PTNT) | **C205** |  |  |  |
| **C202** |  |  |  |  |
| 8. Thịnh + Hiền (Cục thống kê) |  |   |  |  |
|  |  | **C208** |  |  |
|  | 9. Hùng + Dũng (BHXH) |  |  |  |
|  | **C206** |  |  |  |
|  | 10. Bình + Huệ (Sở VHTT) |  |  |  |

**C3. ĐÔI NAM NỮ TRƯỞNG PHÓ PHÒNG TRÊN 41 TUỔI**

1. Châu Minh Hạnh + Trương Thị Nguyễn Hảo (KBNN)
2. Phan Bá Mỹ + Nguyễn Thị Thủy Phương (Sở Tư Pháp)
3. Trần Thị Hòa + Nguyễn Lê Minh Tuấn (Sở Công Thương)
4. Nguyễn Văn Ngọc + Nguyễn Thị Ngọc Dung (Cục thuế tỉnh)
5. Võ Thị Minh Thảo + Nguyễn Cửu Ngọc (Thị xã Hương Thủy)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Hạnh + Hảo (KBNN) | 2.Mỹ + Phương(Sở Tư Pháp) | 3. Hòa + Tuấn(Sở C.Thương)  | 4. Ngọc + Dung(Cục thuế) | 5. Thảo + Ngọc(H. Thủy) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Hạnh + Hảo (KBNN) |  | **C304** | **C307** | **C301** | **C306** |  |  |  |
| 2.Mỹ + Phương(Sở Tư Pháp) |  |  | **C302** | **C305** | **C309** |  |  |  |
| 3. Hòa + Tuấn(Sở C.Thương)  |  |  |  | **C310** | **C303** |  |  |  |
| 4. Ngọc + Dung(Cục thuế) |  |  |  |  | **C308** |  |  |  |
| 5. Thảo + Ngọc(H. Thủy) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**D1. ĐƠN NAM TRƯỞNG PHÓ PHÒNG DƯỚI 40 TUỔI**

1. Nguyễn Như Thi (Liên minh HTX)
2. Lê Đức Hoàng Vũ (Công ty Điện lực)
3. Nguyễn Đức Tấn Kiệt (Trường Cao đẳng Nghề)
4. Phạm Hoàng Vũ (Trường Cao đẳng Sư phạm)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Thi(LM HTX) | 2.Vũ(Cty. Điện lực) | 3. Kiệt(CĐ Nghề) | 4. Vũ(CĐ Sư phạm) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Thi(LM HTX) |  | **D105** | **D103** | **D101** |  |  |  |
| 2.Vũ(Cty. Điện lực) |  |  | **D102** | **D104** |  |  |  |
| 3. Kiệt(CĐ Nghề) |  |  |  | **D106** |  |  |  |
| 4. Vũ(CĐ Sư phạm) |  |  |  |  |  |  |  |

**D2. ĐÔI NAM TRƯỞNG PHÓ PHÒNG DƯỚI 40 TUỔI**

1. Trương Nguyễn Thiện Nhân + Mai Viết Thành Nhân (Sở Xây dựng)
2. Nguyễn Hữu Thọ + Nguyễn Hải Long (Sở VHTT)
3. Nguyễn Đoàn Ngọc Đức + Cao Xuân Đạt (NH NN & PTNT)
4. Hoàng Thế Hùng + Trần Nhật Phi (Cục thi hành án Dân sự)
5. Quý + Vinh (Trường Cao đẳng Du lịch)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Nhân + Nhân(Sở X dựng) | 2.Thọ + Long(Sở VHTT) | 3. Đức + Đạt(NHNN&PTN) | 4. Hùng + Phi(Cục thi hành án Dân sự) | 5. Quý + Vinh (CĐDu lịch) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Nhân + Nhân(Sở X dựng) |  | **D204** | **D207** | **D201** | **D206** |  |  |  |
| 2.Thọ + Long(Sở VHTT) |  |  | **D202** | **D205** | **D209** |  |  |  |
| 3. Đức + Đạt(NHNN&PTNT) |  |  |  | **D210** | **D203** |  |  |  |
| 4. Hùng + Phi(Cục thi hành án Dân sự) |  |  |  |  | **D208** |  |  |  |
| 5. Quý + Vinh (CĐDu lịch) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**D3. ĐÔI NAM NỮ TRƯỞNG PHÓ PHÒNG DƯỚI 40 TUỔI**

1. Phạm Hoàng Vũ + Cù Thị Nga (CĐ Sư phạm)
2. Phan Hồng Tín + Phi (CĐ Công nghiệp)
3. Hoàng Thị Kim Liên + Tuyền (Công ty Thủy Lợi)
4. Trần Thị Hồng Hiếu + Trịnh Nguyễn Trung Anh (Công ty Xăng dầu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Vũ + Nga(CĐSP) | 2.Tín + Phi(CĐ C. nghiệp) | 3. Liên + Tuyền(Cty Thủy Lợi) | 4. Hiếu + Anh(Cty Xăng dầu) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Vũ + Nga(CĐSP) |  | **D305** | **D303** | **D301** |  |  |  |
| 2.Tín + Phi(CĐ C. nghiệp) |  |  | **D302** | **D304** |  |  |  |
| 3. Liên + Tuyền(Cty Thủy Lợi) |  |  |  | **D306** |  |  |  |
| 4. Hiếu + Anh(Cty Xăng dầu) |  |  |  |  |  |  |  |

**E1. ĐƠN NAM CHUYÊN VIÊN TRÊN 41 TUỔI**

1. Nguyễn Đức Khánh (Công ty Điện lực)
2. Nguyễn Phan Thành Nhân (Sở NN&PTNT)
3. Lê Quang Trung (BCH Quân sự tỉnh)
4. Quang (Sở Công thương)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Khánh (Cty Điện lực) | 2.Nhân(Sở NN&PTNT) | 3. Trung (BCH Quân sự) | 4. Quang (Sở Công thương) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Khánh (Cty Điện lực) |  | **E105** | **E103** | **E101** |  |  |  |
| 2.Nhân(Sở NN&PTNT) |  |  | **E102** | **E104** |  |  |  |
| 3. Trung (BCH Quân sự) |  |  |  | **E106** |  |  |  |
| 4. Quang (Sở Công thương) |  |  |  |  |  |  |  |

**E2. ĐÔI NAM CHUYÊN VIÊN TRÊN 41 TUỔI**

1. Nguyễn Xuân Nam + Nguyễn Hải Nguyên (VNPT)
2. Trần Hữu Quang + Hoàng Phúc Thịnh (Học viện Âm nhạc Huế)
3. Hoàng Văn Chung + Nguyễn Thanh Nam (Cục Thuế)
4. Đặng Xuân Tuấn Long + Lê Trương Quý Tú (Sở TTTT)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên VĐV | 1. Nam + Nguyên(VNPT) | 2.Quang + Thịnh(HV Âm nhạc) | 3. Chung + Nam(Cục Thuế) | 4. Long + Tú (Sở TTTT) | Điểm | Hệ số | Thứ hạng |
| 1. Nam + Nguyên(VNPT) |  | **E205** | **E203** | **E201** |  |  |  |
| 2.Quang + Thịnh(HV Âm nhạc) |  |  | **E202** | **E204** |  |  |  |
| 3. Chung + Nam(Cục Thuế) |  |  |  | **E206** |  |  |  |
| 4. Long + Tú (Sở TTTT) |  |  |  |  |  |  |  |

**E3. ĐÔI NAM NỮ CHUYÊN VIÊN TRÊN 41 TUỔI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Tường + Trang (BIDV) |  |  |
|  | **E303** |  |  |
| 2. Tùng + Thân (CĐC.Nghiệp)  |  |  |  |
| **E301** |  |  |  |
| 3. Tài + Thơm (BCH Quân sự) |  | **E305** |  |
| 4.Nam + Hồng (CĐ Du lịch) |  |  |  |
| **E302** |  |  |  |
| 5. Quang + Tuyền (Sở C. Thương) | **E304** |  |  |
|  |  |  |  |
|   | 6. Thu + Nga (CĐ Sư phạm) |  |  |
|  |  |  |  |

**F1. ĐƠN NAM CHUYÊN VIÊN DƯỚI 40 TUỔI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Văn Khánh (CĐSP) |  |  |
|  | **F102** |  |  |
|  | 2. Phúc(Cty Dệt May Huế) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **F106** |  |
|  | 3. Hải(Ciing ty Dệt may) |  |  |
|  | **F 103** |  |  |
|  | 4. Duy Khánh (CĐSP) |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 5. Tài (Trường CT NCT) |  | **F107** |
|  | **F104** |  |  |
| 6. Anh (Sở VHTT) |  |  |  |
| **F101** |  |  |  |
| 7. Lợi(Sở Y tế) |  | **F107** |  |
|  |  |  |  |
|  | 8. Nhơn(Cục thuế tỉnh)  |  |  |
|  | **F105** |  |  |
|  | 9. Tâm(Công ty Điện lực) |  |  |

**F2. ĐÔI NAM CHUYÊN VIÊN DƯỚI 40 TUỔI**

1. Phước + Hoàng

 (Sở TNMT)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **F206** |  |  |  |  |
|  | 2. Huy + Ngọc(Sở VHTT) |  |  |  |  |
| 3. Hiệp + Thắng(NN Nhà nước) |  | **F214** |  |  |  |
| **F201** |  |  |  |  |  |
| 4. Hoàng + Văn (BNChinh TU) | **F207** |  |  |  |  |
|  | 5. Thương + Vũ(Sở Xây dựng) |  |  |  |  |
|  | 6. Thắng + Thành(TTCNTT) |  | **F218** |  |  |
| 7. Hoàng + Lâm(BQL PT KH Đô thị) | **F208** |  |  |  |  |
| **F202** |  |  |  |  |  |
| 8. Cảm + Hoàng(BCH Quân sự) |  |  |  |  |  |
|  | 9. Linh + Phương(Ban Dân vận) | **F215** |  |  |  |
|  | **F209** |  |  |  |  |
|  | 10. Dân + Mây(Cty Dệt may) |  |  | **F220** |  |
|  | 11. Nhật + Tuấn(Thanh tra tỉnh) |  |  |  |  |
| 12. Hùng + Hùng(NH CSXH) | **F210** |  |  |  |  |
| **F203** |  |  |  |  |  |
| 13. Anh + Thiện(Cty XSKT) |  |  |  |  |  |
| 14. Anh + Trí (VNPT) |  | **F216** |  |  |  |
| **F204** |  |  |  |  |  |
| 15. Sang + Thiên(CĐ Du lịch) | **F211** |  |  |  |  |
|  | 16. Liêm + Hùng(Sở Tư Pháp) |  | **F219** |  |  |
|  | 17. Hoài + Bình (Hương Thủy) |  |  |  |  |
| 18. Huy + Hoàng (Cục thuế) | **F212** |  |  |  |  |
| **F205** |  |  |  |  |  |
| 19. Hùng + tài (KBNN) |  |  |  |  |  |
|  | 20. Tân + Mạnh(Hương thủy) | **F217** |  |  |  |
|  | **F213** |  |  |  |  |
|  | 21. Tân + Tuấn()NHNN&PTNT |  |  |  |  |

**F3. ĐÔI NỮ CHUYÊN VIÊN DƯỚI 40 TUỔI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Hương + Hương (BHXH) |  |  |
|  | **F303** |  |  |
| 2. Thảo + Anh (BV TW Huế)  |  |  |  |
| **F301** |  |  |  |
| 3. Thu + Hằng (Sở VHTT) |  | **F305** |  |
| 4.Trai + Thu (Sở Y tế) |  |  |  |
| **F302** |  |  |  |
| 5. Anh + Duyên (TTBTDTCĐ) | **F304** |  |  |
|  |  |  |  |
|   | 6. Nghĩa + Khanh (Cục thuế) |  |  |
|  |  |  |  |

**F4. ĐÔI NAM NỮ CHUYÊN VIÊN DƯỚI 40 TUỔI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Phong + Quỳnh (Sở VHTT) |  |  |  |
| 2. Đích + Anh (NHNN) | **F406** |  |  |  |
| **F401** |  |  |  |  |
| 3. Nin + Uyên (Kho bạc) |  |  |  |  |
| 4. Ngọc + Hoàng (Sở TTTT) |  | **F410** |  |  |
| **F402** |  |  |  |  |
| 5. Đức + Hiền (Cty Dệt may) | **F407** |  |  |  |
|  | 6. Long + Hương (BIDV) |  |  |  |
| 7. Khoa + Phương (VNPT) |  |  |  |  |
| **F403** |  |  | **F412** |  |
| 8. Thái + Oanh (TAND) |  |  |  |  |
| 9. Thành + Hòa (Sở Y tế) | **F408** |  |  |  |
| **F404** |  |  |  |  |
| 10. Đài + Thơ (Cty Điện lực) |  |  |  |  |
| 11. Tuyến + Anh (Cục Thống kê) |  | **F411** |  |  |
| **F405** |  |  |  |  |
| 12. Phước + Thùy (Cục thuế) | **F409** |  |  |  |
|  | 13. Quý + Xuân (BVTW Huế) |  |  |  |