1. Arsenal

* HLV trưởng: Mikel Arteta (Tây Ban Nha)
* Mã đội: ARS
* SVĐ: Emirates Stadium (London)
* Cầu thủ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số áo | Tên | Vị trí | Quốc tịch |
| 1 | Aaron Ramsdale | Thủ môn | Anh |
| 2 | William Saliba | Trung vệ | Pháp |
| 4 | Ben White | Hậu vệ phải | Anh |
| 5 | Thomas Partey | Tiền vệ PN | Ghana |
| 6 | Gabriel | Trung vệ | Brazil |
| 7 | Bukayo Saka | Tiền đạo | Anh |
| 8 | Martin Odegaard (C) | Tiền vệ TC | Na Uy |
| 9 | Gabriel Jesus | Tiền đạo | Brazil |
| 10 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ TT | Anh |
| 11 | Gabriel Martinelli | Tiền đạo | Brazil |
| 12 | Jurrien Timber | Hậu vệ phải | Hà Lan |
| 14 | Eddie Nketiah | Tiền đạo | Anh |
| 15 | Jakub Kiwior | Trung vệ | Ba Lan |
| 17 | Cedric Soares | Hậu vệ phải | Bồ Đào Nha |
| 18 | Takehiro Tomiyasu | Hậu vệ phải | Nhật Bản |
| 19 | Leandro Trossard | Tiền đạo | Bỉ |
| 20 | Jorginho | Tiền vệ PN | Ý |
| 21 | Fabio Vieira | Tiền vệ TT | Bồ Đào Nha |
| 22 | David Raya | Thủ môn | Tây Ban Nha |
| 24 | Reiss Nelson | Tiền đạo | Anh |
| 25 | Mohamed Elneny | Tiền vệ PN | Ai Cập |
| 29 | Kai Havertz | Tiền vệ TC | Đức |
| 31 | Karl Hein | Thủ môn | Estonia |
| 35 | Oleksandr Zinchenko | Hậu vệ trái | Ukraine |
| 41 | Declan Rice | Tiền vệ PN | Anh |

* Danh hiệu:

13 Cúp Ngoại Hạng Anh

14 Cúp FA

17 Community Shield

2 Cúp Liên đoàn Anh

\*Vị trí ở NHA 23/24: Top1

1. Manchester United

* HLV trưởng: Erik Ten Hag (Hà Lan)
* Mã đội: MUN
* SVĐ: Old Trafford Stadium (Manchester)
* Cầu thủ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch |
| 1 | Altay Bayindir | Thủ môn | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 2 | Victor Lindelof | Trung vệ | Thụy Điển |
| 4 | Sofyan Amrabat | Trung vệ | Ma Rốc |
| 5 | Harry Maguire | Trung vệ | Anh |
| 6 | Lisandro Martinez | Trung vệ | Argentina |
| 7 | Mason Mount | Tiền vệ TC | Anh |
| 8 | Bruno Fernandes | Tiền vệ TC | Bồ Đào Nha |
| 9 | Anthony Martial | Tiền đạo | Pháp |
| 10 | Marcus Rashford | Tiền đạo | Anh |
| 11 | Rasmus Hojlund | Tiền đạo | Đan Mạch |
| 12 | Tyrell Malacia | Hậu vệ trái | Hà Lan |
| 14 | Christian Eriksen | Tiền vệ TT | Đan Mạch |
| 15 | Sergio Reguilon | Hậu vệ trái | Tây Ban Nha |
| 17 | Alejandro Garnacho | Tiền đạo | Argentina |
| 18 | Casemiro | Tiền vệ TT | Brazil |
| 19 | Raphael Varane | Trung vệ | Pháp |
| 20 | Diogo Dalot | Hậu vệ phải | Bồ Đào Nha |
| 21 | Antony | Tiền đạo | Brazil |
| 22 | Tom Heaton | Thủ môn | Anh |
| 23 | Luke Shaw | Hậu vệ trái | Anh |
| 24 | Andre Onana | Thủ môn | Cameroon |
| 25 | Jadon Sancho | Tiền đạo | Anh |
| 28 | Facundo Pellistri | Tiền đạo | Uruguay |
| 29 | Aaron Wan Bissaka | Hậu vệ phải | Anh |
| 34 | Donny Van de Beek | Tiền vệ TT | Hà Lan |
| 35 | Jonny Evans | Hậu vệ trái | Anh |
| 37 | Kobbie Mainoo | Tiền vệ TT | Anh |
| 39 | Scott McTominay | Tiền vệ TT | Scotland |
| 46 | Hannibal Mejbri | Tiền vệ TT | Pháp |

* Danh hiệu:

20 Cúp Ngoại Hạng Anh

12 Cúp FA

21 Community Shield

6 Cúp Liên đoàn Anh

3 Cúp Champions League

1 Cúp Europa League

1 Cúp Châu Âu

2 Cúp Fifa Club World Cup

\*Vị trí ở NHA 23/24: Top7

1. Liverpool

* HLV trưởng: Jurgen Klopp (Đức)
* Mã đội: LIV
* SVĐ: Anfield Stadium (Liverpool)
* Cầu thủ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch |
| 1 | Alisson Becker | Thủ môn | Brazil |
| 2 | Joe Gomez | Trung vệ | Anh |
| 3 | Wataru Endo | Tiền vệ TT | Nhật Bản |
| 4 | Virgil Van Dijk | Trung vệ | Hà Lan |
| 5 | Ibrahima Konate | Trung vệ | Pháp |
| 6 | Thiago Alcantara | Tiền vệ TT | Tây Ban Nha |
| 7 | Luis Diaz | Tiền đạo | Colombia |
| 8 | Dominik Szoboszlai | Tiền vệ TT | Hungary |
| 9 | Darwin Nunez | Tiền đạo | Uruguay |
| 10 | Alexis Mac Allister | Tiền vệ TT | Argentina |
| 11 | Mohamed Salah | Tiền đạo | Ai Cập |
| 17 | Curtis Jones | Tiền vệ TT | Anh |
| 18 | Cody Gakpo | Tiền đạo | Hà Lan |
| 19 | Harvey Elliot | Tiền đạo | Anh |
| 20 | Diogo Jota | Tiền đạo | Bồ Đào Nha |
| 21 | Kostas Tsimikas | Hậu vệ trái | Hy Lạp |
| 26 | Andrew Robertson | Hậu vệ trái | Scotland |
| 32 | Joel Matip | Trung vệ | Cameroon |
| 38 | Ryan Gravenberch | Tiền vệ TT | Hà Lan |
| 43 | Stefan Bajcetic | Tiền vệ TT | Serbia |
| 62 | Caoimhin Kelleher | Thủ môn | Ireland |
| 66 | Trent Alexander Arnold | Hậu vệ phải | Anh |

* Danh hiệu:

19 Cúp Ngoại Hạng Anh

8 Cúp FA

16 Community Shield

9 Cúp Liên đoàn Anh

6 Cúp Champions League

4 Cúp Châu Âu

1 Cúp Fifa Club World Cup

\*Vị trí ở NHA 23/24: Top2

1. Manchester City

* HLV trưởng: Pep Guardirola (Tây Ban Nha)
* Mã đội: MCI
* SVĐ : Etihad Stadium (Manchester)
* Cầu thủ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch |
| 2 | Kyle Walker | Hậu vệ phải | Anh |
| 3 | Ruben Dias | Hậu vệ | Bồ Đào Nha |
| 4 | Kalvin Phillips | Tiền vệ PN | Anh |
| 5 | John Stones | Trung vệ | Anh |
| 6 | Nathan Ake | Hậu vệ phải | Hà Lan |
| 8 | Mateo Kovacic | Tiền vệ TT | Croatia |
| 9 | Erling Haaland | Tiền đạo | Na Uy |
| 10 | Jack Grealish | Tiền đạo | Anh |
| 11 | Jeremy Doku | Tiền đạo | Bỉ |
| 13 | Zack Steffen | Thủ môn | Mỹ |
| 16 | Rodri | Tiền vệ PN | Tây Ban Nha |
| 17 | Kevin De Bruyne | Tiền vệ PN | Bỉ |
| 18 | Stefan Ortega | Thủ môn | Đức |
| 19 | Julian Alvarez | Tiền đạo | Argentina |
| 20 | Bernado Silva | Tiền vệ TC | Bồ Đào Nha |
| 21 | Sergio Gomez | Hậu vệ trái | Tây Ban Nha |
| 24 | Josko Gvardiol | Hậu vệ phải | Croatia |
| 27 | Matheus Nunes | Tiền vệ TT | Bồ Đào Nha |
| 31 | Ederson Moraes | Thủ môn | Brazil |
| 33 | Scott Carson | Thủ môn | Anh |
| 47 | Phil Foden | Tiền đạo | Anh |

* Danh hiệu:

9 Cúp Ngoại Hạng Anh

7 Cúp FA

6 Community Shield

8 Cúp Liên đoàn Anh

1 Cúp Champions League

1 Cúp Châu Âu

1. Chelsea

* HLV trưởng: Mauricio Pochettino (Argentina)
* Mã đội: CHE
* SVĐ: Stamford Bridge Stadium (London)
* Cầu thủ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch |
| 1 | Robert Sanchez | Thủ môn | Tây Ban Nha |
| 2 | Axel Disasi | Hậu vệ trái | Pháp |
| 3 | Marc Cucurella | Hậu vệ trái | Tây Ban Nha |
| 5 | Benoit Badiashile | Hậu vệ phải | Pháp |
| 6 | Thiago Silva | Trung vệ | Brazil |
| 7 | Raheem Sterling | Tiền đạo | Anh |
| 8 | Enzo Fernandez | Tiền vệ | Argentina |
| 9 | Christopher Nkunku | Tiền đạo | Pháp |
| 10 | Mykhaylo Mudryk | Tiền đạo | Ukraine |
| 11 | Noni Madueke | Tiền đạo | Anh |
| 14 | Trevoh Chalobah | Trung vệ | Anh |
| 15 | Nicolas Jackson | Tiền đạo | Senegal |
| 16 | Lesley Ugochukwu | Tiền vệ | Pháp |
| 17 | Carney Chukwuemeka | Tiền vệ | Áo |
| 19 | Armando Broja | Tiền đạo | Albania |
| 20 | Cole Palmer | Tiền vệ | Anh |
| 21 | Ben Chilwell | Hậu vệ trái | Anh |
| 23 | Conor Gallagher | Tiền vệ | Anh |
| 24 | Reece James | Hậu vệ trái | Anh |
| 25 | Moises Caicedo | Tiền vệ | Ecuador |
| 26 | Levi Colwill | Trung vệ | Anh |
| 27 | Malo Gusto | Hậu vệ | Anh |
| 29 | Ian Maatsen | Hậu vệ trái | Hà Lan |
| 33 | Wesley Fofana | Trung vệ | Pháp |
| 45 | Romeo Lavia | Tiền vệ | Bỉ |

* Danh hiệu:

6 Cúp Ngoại Hạng Anh

8 Cúp FA

4 Community Shield

5 Cúp Liên đoàn Anh

2 Cúp Champions League

2 Cúp Europa League

2 Cúp Châu Âu

1 Cúp Fifa Club World Cup

1. Tottenham Hotspur

* HLV trưởng: Ange Postecoglou (Australia)
* Mã đội: TOT
* SVĐ: Tottenham Stadium (London)
* Cầu thủ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch |
| 1 | Hugo Lloris | Thủ môn | Pháp |
| 4 | Oliver Skipp | Tiền vệ | Ireland |
| 5 | Pierre Emile Hojberg | Tiền vệ | Đan Mạch |
| 7 | Son Heung Min | Tiền đạo | Hàn Quốc |
| 8 | Yves Bissouma | Tiền vệ | Mali |
| 9 | Richarlison | Tiền đạo | Brazil |
| 10 | James Maddison | Tiền vệ | Anh |
| 11 | Bryan Gil | Tiền đạo | Tây Ban Nha |
| 12 | Emerson Royal | Tiền vệ | Brazil |
| 13 | Guglielmo Vicario | Thủ môn | Italy |
| 14 | Ivan Perisic | Tiền vệ | Croatia |
| 15 | Eric Dier | Trung vệ | Anh |
| 17 | Cristian Romero | Trung vệ | Argentina |
| 18 | Giovani Lo Celso | Tiền vệ | Argentina |
| 19 | Ryan Sessegnon | Tiền vệ | Anh |
| 20 | Fraser Foster | Thủ môn | Anh |
| 21 | Dejan Kulusevski | Tiền vệ | Thụy Điển |
| 22 | Brendan Johnson | Tiền đạo | Wales |
| 23 | Pedro Porro | Hậu vệ trái | Tây Ban Nha |
| 29 | Pape Matar Sarr | Tiền vệ | Senegal |
| 30 | Rodrigo Bentancur | Tiền vệ | Uruguay |
| 33 | Ben Davies | Hậu vệ trái | Wales |
| 37 | Micky Van de Ven | Trung vệ | Hà Lan |
| 38 | Destiny Udogie | Trung vệ | Italy |
| 40 | Brandon Austin | Thủ môn | Anh |

* Danh hiệu:

2 Cúp Ngoại Hạng Anh

8 Cúp FA

4 Cúp Liên đoàn Anh

7 Community Shield

BXH Thành tích của BigSix Mùa giải 2023/24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| Arsenal | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| Tottenham | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| Chelsea | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| Man City | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| Liverpool | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| Man United | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |