|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Giới tính** | **Trình độ chuyên môn** | **Ngoại ngữ** | **Vị trí nghiệp vụ** |
| 1 | Trương Thúy Hiền | 1966 | Nữ | Thạc sĩ kinh tế và cử nhân luật | Tiếng Nga | Đại diện pháp luật |
| 2 | Nguyễn Thị Lan Anh | 1978 | Nữ | Cử nhân ngoại ngữ và kinh tế | Tiếng Trung | Đại diện pháp luật |
| 3 | Nguyễn Hồng Quân | 1987 | Nam | Cử nhân quản trị kinh doanh | Tiếng Nhật | Phát triển thị trường |
| 4 | Tạ Văn Khánh | 1996 | Nam | Cử nhân quản trị kinh doanh | Tiếng Nhật | Quản lý lao động |
| 5 | Nguyễn Thu Dung | 1989 | Nữ | Cử nhân Đông Phương học | Tiếng Nhật | Quản lý lao động |
| 6 | Vũ Thanh Giang | 1994 | Nữ | Cử nhân quản trị kinh doanh | Tiếng Nhật | Chuẩn bị hợp đồng |
| 7 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 1980 | Nữ | Thạc sỹ toán học | Tiếng Anh | Thanh lý hợp đồng |
| 8 | Bùi Nguyệt Hằng | 1982 | Nữ | Cử nhân quan hệ quốc tế | Tiếng Anh | Hỗ trợ lao động về nước |
| 9 | Lê Thị Thu Thủy | 1990 | Nữ | Cử nhân quản trị kinh doanh | Tiếng Nhật | Giáo dục định hướng |
| 10 | Nguyễn Thị Hải Yến | 1974 | Nữ | Cử nhân kinh tế đối ngoại và kế toán | Tiếng Anh | Chuẩn bị nguồn |
| 11 | Hà Thị Tính | 1985 | Nữ | Cử nhân tiếng Nhật cơ bản | Tiếng Nhật | Giáo dục định hướng |