|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên đội** | **Thành tích** |
| 1 | LH-NVN | Đội vô địch |
| 2 | LH-DCN | Đội giải nhì |
| 3 | LH-112 | Đội lọt vào vòng 1/8 |
| 4 | LH-Q | Đội lọt vào vòng 1/8 |
| 5 | LH-S | Đội lọt vào vòng 1/16 |
| 6 | LH-ZEUS | Đội lọt vào vòng 1/16 |
| 7 | LH-FIRE | Đội thắng 1 trận vòng 1/32 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên Đội** | **Stt** | **Tên Thành Viên** | **MSSV** | **Lớp** | **Khoa** |
| LH-NVN | 1 | Võ Quang Thu | 110002193 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 2 | NguyễnVăn Cường | 110000110 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 3 | Nguyễn Vương Quốc | 110000098 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 4 | Nguyễn Duy Kiếm | 110000072 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 5 | Dương Văn Sơn | 110002490 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 6 | Nguyễn Văn Đông | 110000214 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 7 | Nguyễn Tiến Toàn | 310000948 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 8 | Hoàng Văn Long | 111000058 | 11CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 9 | Phan Trọng Thiệt | 111000115 | 11CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 10 | Dương Quang Mỹ | 111000185 | 11CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 11 | Nguyễn Đình Nghiệp | 111001331 | 11CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 12 | Phạm Hữu Quân | 111000206 | 11CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| LH – DCN | 1 | Nguyễn Phụng Hiệp | 110000144 | 10DC111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 2 | Trần Văn Minh | 110000212 | 10DC111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 3 | Lê Xuân Quang | 310000472 | 10DC111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 4 | Ưng Văn Phượng | 310000107 | 10DC111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 5 | Ngô Quang Hải | 310000780 | 10DC111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 6 | Nguyễn Ngọc Lâm | 310000737 | 10DC111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 7 | Nguyễn Hoàng Phi | 110000249 | 10DC111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 8 | Hồ Linh Minh Tuệ | 110000318 | 10DC111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 9 | Đặng Minh Tuấn | 110002604 | 10DC111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 10 | Nguyễn Hoàng Vũ | 110002069 | 10DC111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 11 | Nguyễn Văn Phú | 110000369 | 10DC111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| LH – 112 | 1 | Nguyễn Đức Ba | 107001012 | 10CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 2 | Phạm Công Danh | 310000631 | 10CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 3 | Nguyễn Ngọc Linh | 110000794 | 10CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 4 | Ngô Viết Long | 310000683 | 10CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 5 | NguyễnVăn Lực | 310000669 | 10CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 6 | Lê Thành Nam | 110001319 | 10CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 7 | Trần Đức Thanh | 310000366 | 10CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 8 | Trần Quốc Thành | 310000881 | 10CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 9 | Nguyễn Hà Thi | 110000407 | 10CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 10 | Nguyễn Viết Thương | 310001101 | 10CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 11 | Hà Quốc Tuấn | 110000087 | 10CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 12 | Đỗ Trung Nghĩa | 110002436 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 13 | Nguyễn Văn Bằng | 110000135 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 14 | Nguyễn Duy Vũ | 110000077 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| LH – Q | 1 | Nguyễn Văn Thượng | 110000177 | 10DV111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 2 | Nguyễn Văn Chiến | 110002946 | 10DV111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 3 | Lê Văn Ngọc Tiến | 310001029 | 10DV111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 4 | Lê Văn Long | 110000301 | 10DV111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 5 | Đinh Thanh Trang | 110000108 | 10DV111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 6 | Đinh Đại Độ | 110003009 | 10DV111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 7 | Bùi Quang Phúc | 310000276 | 10DV111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 8 | Tạ Minh Vũ | 110000176 | 10DV111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 9 | Phạm Minh Thông | 110001882 | 12DV111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 1 | Trương Quốc Thắng | 110001391 | 10DD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 11 | Nguyễn Trung Hiếu | 812000179 | 12CT811 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 12 | Hồ Trọng Mạnh | 111002598 | 11DV111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 13 | Nguyễn Thế Lữ | 110001747 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 14 | Nguyễn Quang Tuyên | 110002307 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| LH – S | 1 | Yn Tấn Phát | 111001188 | 11CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 2 | Đỗ Thanh Quang | 111002535 | 11CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 3 | Võ Thành Đô | 111001117 | 11CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 4 | Huỳnh Hoàng Minh | 111001557 | 11CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 5 | Trần Thế Sơn | 111001699 | 11CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 6 | Lê Bảo Châu | 111000138 | 11CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 7 | Nguyễn Xuân Vĩ | 111000367 | 11CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 8 | Nguyễn Việt Thành | 111002310 | 11CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 9 | Lê Trung Trực | 111002292 | 11CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 10 | Nguyễn Thành Bình | 111000405 | 11CD112 | Cơ Điện-Điện Tử |
| LH – ZEUS | 1 | Huỳnh Minh Trung | 110000149 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 2 | Cao Thế Ba | 110002860 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 3 | Mông Văn Vỵ | 110000158 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 4 | Nguyễn Văn Nhịnh | 110002834 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 5 | Nguyễn Công Thái | 110000160 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 6 | Hứa Văn Vượng | 110000332 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 7 | Hà Hồng Thái | 110000146 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 8 | Đặng Minh Trí | 110000704 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 9 | Nguyễn Duy Thông | 110001171 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 10 | Võ Ngọc Tuy | 110001401 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 11 | Nguyễn Văn Tân | 110001835 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 12 | Nguyễn Duy Hoàng | 110001478 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 13 | Hà Thanh Trường | 110002515 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 14 | Trần Văn Ngoãn | 110000139 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| LH – FIRE | 1 | Đinh Văn Đài | 110002872 | 10DD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 2 | Gịp Thanh Hưng | 110000793 | 10DD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 3 | Lê Thanh Tùng | 110002268 | 10DD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 4 | Giang Ánh Bằng | 111001232 | 11DD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 5 | Đỗ Thế Duy | 112000914 | 12TD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 6 | Nguyễn Tiến Cường | 111000995 | 11DD111 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 7 | Trần Đăng Thủy | 111002496 | 11CD113 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 8 | Đỗ Đức Quý | 311001251 | 11CD113 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 9 | Lê Đăng Nghĩa | 111000729 | 11CD113 | Cơ Điện-Điện Tử |
| 10 | Đặng Quốc Vĩnh | 110001422 | 10CD111 | Cơ Điện-Điện Tử |

❖ Danh sách môn học lại:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **MSSV** | **Lớp** | **Môn học lại** | **Tên đội** |
| 1 | Dương Văn Sơn | 110002490 | 10CD111 | TN kỹ thuật số | LH-NVN |
| 2 | Nguyễn Tiến Toàn | 310000948 | 10CD111 | Kỹ thuật số |
| 3 | Phạm Hữu Quân | 111000206 | 11CD111 | TT HCM |
| Toiec 5 |
| 4 | Nguyễn Văn Đông | 110000214 | 10CD111 | TL Khí nén |
| PL Đại cương |
| Kỹ thuật số |
| KT đo lường cơ khí |
| Vi điều khiển |
| THTĐ điện |
| TN kỹ thuật số |
| 5 | Nguyễn Đình Nghiệp | 111001331 | 11CD111 | Toiec 5 |
| 6 | Dương Quang Mỹ | 111000185 | 11CD111 | PL đại cương |
| NL Mác-LêNin |
| 7 | Phan Trọng Thiệt | 111000115 | 11CD111 | KT đo lường cơ khí |
| Toiec 5 |
| 8 | Hoàng Văn Long | 111000058 | 11CD111 | TN kỹ thuật số |
| Toiec 5 |
| 9 | Nguyễn Hoàng Vũ | 110002069 | 10DC111 | Vi Điều Khiển | LH-DCN |
| Robot Công Nghiệp |
| 10 | Nguyễn Văn Phú | 110000369 | 10DC111 | Vi Điều Khiển |
| TT đo lường cảm biến |
| 11 | Trần Quốc Thành | 310000881 | 10CD112 | Vật liệu kỹ thuật | LH-112 |
| Tt.Truyền động điện |
| Tt.Thủy khí |
| Toeic 5 |
| 12 | Nguyễn Ngọc Linh | 110000794 | 10CD112 | Tt.Truyền động điện |
| 13 | Nguyễn Viết Thương | 310001101 | 10CD112 | Kỹ thuật số |
| Tt.Truyền động điện |
| Cad trong kỹ thuật |
| Hình họa vẽ kỹ thuật |
| Lập trình kỹ thuật |
| Tt.Thủy khí |
| 14 | Hà Quốc Tuấn | 110000087 | 10CD112 | Tt.Truyền động điện |
| Hình họa vẽ kỹ thuật |
| 15 | Trần Đức Thanh | 310000366 | 10CD112 | Tư tưởng HCM |
| Tt.Truyền động điện |
| Cad trong kỹ thuật |
| Vi điều khiển |
| Toeic 5 |
| Robot công nghiệp |
| 16 | Nguyễn Văn Bằng | 110000135 | 10CD112 | Toeic 5 |
| 17 | Ngô Viết Long | 310000683 | 10CD112 | Cad trong kỹ thuật |
| Hình họa vẽ kỹ thuật |
| Tin học đại cương |
| Tt.Truyền động điện |
| Vật lý đạicương |
| 18 | Nguyễn Đức Ba | 107001012 | 10CD112 | Vật lý đại cương |
| 19 | Nguyễn Văn Thượng | 110000177 | 10DV111 | Thí nghiệm thực tập điện cơ bản | LH-Q |
| Nhập môn công nghệ điện tử truyền thông |
| Điện tử 2 |
| 20 | Nguyễn Văn Chiến | 110002946 | 10DV111 | Thí nghiệm kỹ thuật số |
| 21 | Lê Văn Ngọc Tiến | 310001029 | 10DV111 | Điện tử 2 |
| Hệ thống điều khiển tự động |
| 22 | Lê Văn Long | 110000301 | 10DV111 | Điện tử 2 |
| Nhập môn công nghệ điện tử truyền thông |
| 23 | Đinh Thanh Trang | 110000108 | 10DV111 | Điện tử 2 |
| Hệ thống điều khiển tự động |
| Nhập môn công nghệ điện tử truyền thông |
| 24 | Tạ Minh Vũ | 110000176 | 10DV111 | Thí nghiệm thực tập điện cơ bản |
| Nhập môn công nghệ điện tử truyền thông |
| Điện tử 2 |
| 25 | Hồ Trọng Mạnh | 111002598 | 11DV111 | Nguyên lý cơ bản Mác – Lê nin |
| Điện tử 2 |
| 26 | Nguyễn Quang Tuyên | 110002307 | 10CD111 | Thực tập thủy khí |
| 27 | NguyễnDuyThông | 110001171 | 10CD111 | Thí nghiệm kỹ thuật số | LH-ZEUS |
| Cad trong kỹ thuật |
| Thực tập truyền động điện |
| 28 | HàHồngThái | 110000146 | 10CD111 | Toán A1 |
| 29 | Võ Ngọc Tuy | 110001401 | 10CD111 | Thí nghiệm kỹ thuật số |
| Toán A2 |
| Kỹ Thuật số |
| Cad trong kỹ thuật |
| 30 | NguyễnVănTân | 110001835 | 10CD111 | Thí nghiệm kỹ thuật số |
| Vật lí đại cương |
| 31 | NguyễnDuyHoàng | 110001478 | 10CD111 | Thí nghiệm kỹ thuật số |
| 32 | TrầnVănNgoãn | 110000139 | 10CD111 | Thí nghiệm kỹ thuật số |
| 33 | Giang Ánh Bằng | 111001232 | 11DD111 | Điện tử cơ bản | LH-FIRE |
| TN.kỹ thuật số |
| 34 | Gịp Thanh Hưng | 110000793 | 11DD111 | Điện tử 2 |
| HT-ĐKTĐ |
| 35 | Lê Thanh Tùng | 110002268 | 11DD111 | Điện tử 2 |
| 36 | Đỗ Đức Quý | 311001251 | 11CD113 | Chủ Nghĩa Mac - Lênin |
| Toeic 5 |
| kỹ thuật số |
| 37 | Trần Đăng Thủy | 111002496 | 11CD113 | kỹ thuật số |
| 38 | Đỗ Thế Duy | 112000914 | 12TD111 | Toeic 3 |
| 39 | Lê Đăng Nghĩa | 111000729 | 11CD113 | kỹ thuật số |
| Chủ Nghĩa Mac - Lênin |
| Thí nghiệm vật lý |
| Cad trong kỹ thuật |
| Toeic 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |