**DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ**

**Khóa Đào tạo kỹ thuật chuyên môn**

**“Kỹ thuật viên xương bột – K42”**

**Kèm theo Quyết định số 4401/QĐ-VĐ ngày 13 tháng 8 năm 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | | **Ngày sinh** | **Đơn vị công tác** |
| 1 | Nguyễn Đình | Anh | 25.8.2001 | Kim Bình - Tuyên Quang |
| 2 | Nguyễn Tài | Cầu | 25.02.1988 | Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn |
| 3 | Phan Văn | Chính | 04.12.1994 | Trung tâm Y tế khu vực Lộc Bình |
| 4 | Bùi Sinh | Cung | 12.7.1991 | Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Y học Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương |
| 5 | Vũ Văn | Cường | 20.4.1988 | Bảo Đài - Bắc Ninh |
| 6 | Nguyễn Tùng | Dương | 02.12.1995 | Bệnh viện Đa khoa 153  - Chi nhánh công ty TNHH Tuệ Lâm - Phòng khám Đa khoa 153 |
| 7 | Nguyễn Văn | Duy | 05.02.1997 | Hải Tiến - Ninh Bình |
| 8 | Lê Thái | Duy | 24.10.1998 | Nam Phù - Hà Nội |
| 9 | Nguyễn Duy | Giang | 29.3.2003 | Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Y học Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương |
| 10 | Nguyễn Văn | Hưng | 26.10.1988 | Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Y học Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương |
| 11 | Bùi Văn | Kháng | 16.12.1993 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phòng khám Đa khoa  Nhung Khiếu |
| 12 | Vì Văn | Lâm | 27.7.1996 | Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương |
| 13 | Đỗ Văn | Nam | 10.5.1991 | Trung tâm Y tế Lục Ngạn |
| 14 | Nguyễn Văn | Nam | 23.01.1988 | Nam Sách  - Hải Phòng |
| 15 | Trương Đình | Phòng | 21.12.1983 | Trung tâm Y tế khu vựcVĩnh Tường |
| 16 | Diệp Hồng | Quân | 06.10.1987 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang |
| 17 | Vũ Văn | Thoại | 07.02.1994 | Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình |
| 18 | Đỗ Xuân | Thái | 06.02.1995 | Trung tâm Y tế  Gia Bình |