|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trường | STT | Họ và Tên | Ghi chú |
| THCS Tây Sơn | 1 | Lê Thị Đông |  |
| 2 | Huỳnh Thị Thu Hiền |  |
| 3 | Ngô Thị Lành | Tổ trưởng |
| 4 | Phạm Thị Mai Luyến |  |
| 5 | Võ Thị Hoàng Ngân |  |
| 6 | Trần Thị Ngọc Nguyên | Nhóm trưởng (tổ trưởng) |
| 7 | Lê Thị Ý Nhi |  |
| 8 | Tạ Thị Mê Ninh |  |
| 9 | Nguyễn Thị Như Quỳnh |  |
| 10 | Lê Viết Thành |  |
| THCS Nguyễn Lương Bằng | 1 | Tạ Công Tính | Nhóm trưởng (tổ trưởng) |
| 2 | Phạm Thị Huyền |  |
| 3 | Đỗ Thị Minh Thùy |  |
| 4 | Nguyễn Thụy Thủy Tiên |  |
| 5 | Võ Thị Thanh Tiền |  |
| 6 | Nguyễn Thị Duy Trinh |  |
| 7 | Võ Trần Kiều Trinh |  |
| 8 | Nguyễn Thị Sinh |  |
| 9 | Nguyễn Thị Thanh Tài |  |
| 10 | Phạm Văn Thành | Tổ trưởng |
| THCS Lương Thế Vinh | 1 | Lưu Thị Khánh Linh |  |
| 2 | Nguyễn Đức Thảo Nguyên |  |
| 3 | Nguyễn Viết Tú |  |
| 4 | Hà Thị Trinh |  |
| 5 | Phạm Thị Phương Tuyền | Nhóm trưởng (tổ trưởng) |
| 6 | Võ Thị Thanh Xuân |  |
| 7 | Trần Thị Hiếu |  |
| 8 | Trần Thị Ngọc Duyên | Tổ trưởng |
| THPT Nguyễn Thượng Hiền | 1 | Nguyễn Khánh Hiền |  |
| 2 | Đỗ Thị Hồng Nhung |  |
| 3 | Phạm Nhật Quang | Trưởng đoàn (tổ trưởng) |
| 4 | Nguyễn Thị Lạc |  |
| 5 | Võ Thị Tường Vi |  |
| 6 | Nguyễn Ái Quỳnh | Tổ trưởng |
| 7 | Lê Thị Mỹ Hạnh |  |
| 8 | Hồ Tấn Phát |  |
| THPT Nguyễn Trãi | 1 | Nguyễn Hữu Bảo | Nhóm trưởng (tổ trưởng) |
| 2 | Đỗ Bùi Phương Chi |  |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Chi |  |
| 4 | Võ Thị Ngọc Diểm |  |
| 5 | Nguyễn Thị Thúy Hoàng |  |
| 6 | Lê Thị Thu Hường |  |
| 7 | Lương Thu Huyền | Tổ trưởng |
| 8 | Trận Thị Thạnh |  |
| 9 | Trần Thị Thùy Trang |  |
| 10 | Lê Thị Hồng Linh |  |
| 11 | Võ Trần Nguyên |  |
| THPT Phan Châu Trinh | 1 | Mai Phước Đạt | Nhóm trưởng (tổ trưởng) |
| 2 | Võ Thị Hậu |  |
| 3 | Đặng Thị Mĩ Hiền |  |
| 4 | Huỳnh Thị Thu Hương |  |
| 5 | Phan Thị Quyên |  |
| 6 | Phạm Thị Thu Trang |  |
| 7 | Huỳnh Thị Kiều Trinh |  |
| 8 | Nguyễn Văn | Tổ trưởng |
| 9 | Nguyễn Đức Dũng |  |
| 10 | Phan Minh Giác |  |