|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **Khóa, lớp** | **Khoa** | **Điểm TBCHT** **3 năm liền** | **Chứng chỉ TA** |
| Trịnh Thảo Linh | CQ56/08.02 | Tài chính quốc tế | **8.86** | IELTS 7.0 |
| Trần Hương Ly | CQ56/11.03CLC | Tài chính doanh nghiệp | **9.27** | IELTS 7.0 |
| Trịnh Thị Phúc | CQ56/11.05 | Tài chính doanh nghiệp | **8.26** | IELTS 5.5 |
| Bùi Thị Quỳnh Anh | CQ56/21.09 | Kế toán | **8.34** |   |
| Lại Thị Minh Anh | CQ56/32.03 | Quản trị kinh doanh | **8.72** |   |
|  |  |  |  |  |