**DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ**

**Khóa đào tạo kỹ thuật chuyên môn “Phẫu thuật nội soi can thiệp qua đường niệu đạo - K22”**

*(Theo Quyết định số 4464/QĐ-VĐ, ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)*

| **Stt** | **Họ và tên** | | **Ngày sinh** | **Đơn vị công tác/Địa chỉ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Văn | Đoàn | 08.02.1990 | An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình |
|  | Lê Mai Anh | Đức | 11.5.1996 | Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình |
|  | Phạm Công | Đức | 18.12.1995 | Tổ 1, Chiềng Sinh, Sơn La |
|  | Hoàng Văn | Dũng | 26.8.1991 | Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình |
|  | Nguyễn Văn | Hải | 05.07.1991 | Tân Xuân, Tân Kỳ, Nghệ An |
|  | Đặng Thanh | Hiệp | 09.9.1991 | Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá |
|  | Nguyễn Đức | Huy | 29.5.1997 | Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định |
|  | Trần Thị Thanh | Loan | 26.7.1990 | Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội |
|  | Phùng Minh | Long | 17.5.1991 | Văn Minh, Nam Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội |
|  | Trần Quang | Minh | 26.01.1993 | Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An |
|  | Nguyễn Hải | Nam | 18.9.1998 | Bệnh viện đa khoa Hà Đông |
|  | Nguyễn Văn | Ngay | 16.3.1976 | Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn |
|  | Đỗ Thế | Nghĩa | 19.02.1993 | Nông Trường Trần Phú,  Văn Chấn, Yên Bái |
|  | Lê Long | Ngọc | 28.8.1995 | Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội |
|  | Đỗ Thế | Sơn | 31.7.1994 | Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội |
|  | Lê Hữu | Thanh | 28.4.1974 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức |
|  | Trịnh Văn | Thanh | 13.8.1982 | Trung tâm Y tế huyện Lục Yên |
|  | Nguyễn Trọng | Thành | 28.8.1994 | Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An |
|  | Bùi Tiến | Thành | 30.12.1996 | Hạ Long, Thành phố Nam Định, Nam Định |
|  | Ma Công | Thùy | 07.8.1974 | Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hoá |
|  | Trần Văn | Tuyên | 12.12.1994 | Bệnh viện đa khoa Sài Gòn  Nam Định |