**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠT YÊU CẦU VÒNG 1 NGÀNH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CHẾ TẠO KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2023**

*(Kèm theo Công văn số 468 /TTLĐNN-TCLĐ ngày 30/6/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số báo danh** | **Họ và tên (theo scan đơn đăng ký dự tuyển)** | **Ngành nghề** | **Tỉnh/ thành phố** |
| 1 | 50501706 | NGUYEN THI HUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 2 | 50501709 | PHAN TRAN DANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 3 | 50501710 | VU DUY CHIEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 4 | 50501713 | LE TRUNG NGUYEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 5 | 50501715 | TRAN DUY LONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 6 | 50501716 | NGUYEN VAN HAI | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 7 | 50501718 | NGUYEN DAC KHANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 8 | 50501719 | NGUYEN THE SON | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 9 | 50501722 | PHAN CONG SON | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 10 | 50501723 | LE XUAN TUYEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 11 | 50501724 | HOANG THI NGA | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 12 | 50501725 | NGUYEN VAN BINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 13 | 50501726 | AN TUAN VU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 14 | 50501727 | TRUONG THI HA | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 15 | 50501729 | LE THI LY | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 16 | 50501730 | PHAM THI HA TRANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 17 | 50501731 | NGUYEN THI MAI HOA | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 18 | 50501733 | VU THI PHUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 19 | 50501734 | LUONG DINH THANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 20 | 50501738 | NGUYEN DUC HUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 21 | 50501739 | NGUYEN VAN DAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 22 | 50501749 | DUONG VAN TRUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 23 | 50501750 | DINH THI LINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 24 | 50501751 | BUI DUY LUC | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 25 | 50501752 | NGUYEN VAN QUYET | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 26 | 50501753 | NGUYEN QUANG PHUC | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 27 | 50501754 | VU DINH SON | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 28 | 50501755 | DONG THANH TUYEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 29 | 50501757 | NGUYEN THI THANH HUYEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 30 | 50501760 | DUONG DINH HUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 31 | 50501761 | DOAN KIM TIEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 32 | 50501764 | VU XUAN KIEM | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 33 | 50501768 | PHAM THI THAO | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 34 | 50501770 | NGUYEN THUY LINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 35 | 50501772 | BUI DINH DUC ANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 36 | 50501773 | NGUYEN CHI DUC | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 37 | 50501774 | PHAM DUY HUE | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 38 | 50501778 | NGUYEN THI DIU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 39 | 50501779 | NGUYEN VAN PHUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 40 | 50501782 | BUI THI LINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 41 | 50501783 | HOANG VIET TUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 42 | 50501785 | DONG VAN THUAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 43 | 50501790 | LE BA HOANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 44 | 50501791 | TRAN QUOC TUAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 45 | 50501795 | DOAN HUU DE | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 46 | 50501796 | PHAM DINH KHOI | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 47 | 50501797 | TRAN THI THUY | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 48 | 50501800 | NGUYEN DUC CANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 49 | 50501807 | LE DUC TRINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 50 | 50501813 | NGUYEN TRUNG HIEU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 51 | 50501814 | NGUYEN VAN PHUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 52 | 50501815 | LE DINH THANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 53 | 50501817 | NGUYEN VAN TUAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 54 | 50501818 | TRAN XUAN ANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 55 | 50501822 | TRINH TIEN TUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 56 | 50501824 | NGUYEN THI HA | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 57 | 50501826 | NGUYEN THI OANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 58 | 50501827 | LE VI CHUC | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 59 | 50501828 | BUI THI NGOC QUYNH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 60 | 50501833 | NGUYEN NHU PHU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 61 | 50501836 | TRINH VAN HUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 62 | 50501837 | CAO THO BINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 63 | 50501838 | DO VAN LIEM | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 64 | 50501839 | NGUYEN VAN DUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 65 | 50501840 | CAO THO THUAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 66 | 50501842 | VU THI MAI PHUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 67 | 50501844 | NGUYEN HUYEN TRANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 68 | 50501845 | DUONG THI QUYEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 69 | 50501847 | TRAN THI THU HUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 70 | 50501851 | LE THI NHUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 71 | 50501856 | DANG THANH LOAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 72 | 50501857 | BUI VAN KIEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 73 | 50501858 | VU THI QUYEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 74 | 50501865 | PHAM VAN TUYEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 75 | 50501871 | PHAM VAN BA | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 76 | 50501872 | DAO DINH CANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 77 | 50501873 | KHUC THAI HOANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 78 | 50501875 | LUONG QUANG TUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 79 | 50501876 | TRAN THI LINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 80 | 50501878 | NGUYEN THI HUYEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 81 | 50501879 | TA TIEN TOI | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 82 | 50501881 | TRAN QUOC HAO | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 83 | 50501882 | PHAM VAN TRUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 84 | 50501883 | VU VAN CAO | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 85 | 50501885 | LE DINH HUAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 86 | 50501888 | TRAN VIET HOANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 87 | 50501890 | NGUYEN BACH TUAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 88 | 50501892 | VU THI THANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 89 | 50501896 | NGUYEN VAN BINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 90 | 50501897 | VU DUC DUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 91 | 50501903 | LE CONG HAU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 92 | 50501904 | VU VAN HANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 93 | 50501905 | NGUYEN THI THU HA | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 94 | 50501906 | NGUYEN THI THU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 95 | 50501910 | NGUYEN VAN HAU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 96 | 50501913 | LE VAN NHO | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 97 | 50501914 | CHU DUC DINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 98 | 50501916 | DANG VIET DUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 99 | 50501917 | LE TON | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 100 | 50501923 | CAO NGOC TRUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 101 | 50501928 | NGUYEN HOAI NAM | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 102 | 50501929 | TRINH VAN DUC | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 103 | 50501930 | PHAM DINH TIEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 104 | 50501934 | TRUONG THIEN TIEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 105 | 50501935 | DO VAN CUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 106 | 50501936 | HA HUY PHONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 107 | 50501937 | NGUYEN VIET HOANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 108 | 50501939 | NGUYEN THI MY | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 109 | 50501941 | NGUYEN THI HOAT | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 110 | 50501943 | NGUYEN TUAN ANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 111 | 50501945 | TIEU THI HANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 112 | 50501950 | VU TRONG TUYEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 113 | 50501951 | NGUYEN TRAC VIET | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 114 | 50501955 | NGUYEN THI KIM DUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 115 | 50501957 | PHUNG THI HONG PHUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 116 | 50501958 | VU NGUYEN QUANG THANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 117 | 50501960 | DAO THI MAI | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 118 | 50501961 | PHAM QUANG NHAT | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 119 | 50501962 | NGUYEN HUU DAO | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 120 | 50501966 | TRINH THI PHUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 121 | 50501969 | VU THI THUY DUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 122 | 50501970 | TANG VAN PHONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 123 | 50501977 | NGUYEN THANH AN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 124 | 50501978 | NGUYEN XUAN ANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 125 | 50501983 | NGUYEN VAN VUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 126 | 50501984 | NGUYEN THI HOAI | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 127 | 50501985 | NGUYEN THI NHU QUYNH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 128 | 50501986 | DAO QUOC THANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 129 | 50501988 | TANG THI HOAI THU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 130 | 50501990 | NGUYEN PHU HOANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 131 | 50501994 | DO HOANG LONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 132 | 50502000 | NGUYEN TRUNG CONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 133 | 50502001 | LE ANH LUAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 134 | 50502004 | LE THI HUYEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 135 | 50502005 | LE KHA PHIEU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 136 | 50502007 | PHAM TRUNG LUAT | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 137 | 50502008 | TRAN VAN HANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 138 | 50502009 | LE DUY PHUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 139 | 50502011 | TRAN ANH QUANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 140 | 50502013 | TRAN THI THU HUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 141 | 50502015 | BUI VAN LOC | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 142 | 50502019 | PHAM VAN QUANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 143 | 50502021 | PHAM VAN CHINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 144 | 50502022 | MAI CONG TU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 145 | 50502026 | DAO VAN DUY | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 146 | 50502033 | HOANG VAN THAI | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 147 | 50502034 | DANG TIEN ANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 148 | 50502035 | NGUYEN QUOC QUAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 149 | 50502042 | BUI THI HANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 150 | 50502046 | NGUYEN VAN HAI | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 151 | 50502054 | VU TUAN KHANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 152 | 50502057 | NGUYEN QUOC THANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 153 | 50502058 | HOANG KY ANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 154 | 50502059 | TRAN VAN HOI | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 155 | 50502063 | HOANG VAN CHIEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 156 | 50502065 | BUI VAN QUAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 157 | 50502066 | NGUYEN DUY HUYEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 158 | 50502067 | NGUYEN VAN HAI | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 159 | 50502080 | DO DUY LINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 160 | 50502081 | NGUYEN DUC HIEU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 161 | 50502082 | HOANG HOAI NAM | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 162 | 50502088 | NGUYEN THI THU HANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 163 | 50502091 | NGUYEN XUAN LE | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 164 | 50502093 | NGUYEN THI THUY | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 165 | 50502096 | NGUYEN VIET DUC | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 166 | 50502101 | NGUYEN VAN TIEP | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 167 | 50502107 | PHAM THE DUYET | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 168 | 50502112 | DANG VAN CUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 169 | 50502129 | NGUYEN VAN QUANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 170 | 50502132 | PHAM TRUNG KHOA | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 171 | 50502134 | NGO VAN PHONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 172 | 50502138 | LUONG THI HOI | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 173 | 50502141 | PHAM VAN THINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 174 | 50502143 | VU DUY HUY | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 175 | 50502144 | DOAN QUANG TOAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 176 | 50502165 | NGUYEN DUC QUY | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 177 | 50502184 | NGUYEN TIEN THANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 178 | 50502185 | DOAN THI HUE | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 179 | 50502186 | NGUYEN THI LAN HUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 180 | 50502190 | NGUYEN NGOC TRUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 181 | 50502191 | DONG VAN SINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 182 | 50502192 | HO QUANG HUY | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 183 | 50502196 | NGUYEN THI THU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 184 | 50502198 | BUI VAN DON | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 185 | 50502200 | NGUYEN HUU THUC | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 186 | 50502204 | TRAN QUANG TINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 187 | 50502205 | BUI TRONG DUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 188 | 50502206 | VU DINH HOANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 189 | 50502211 | BUI VAN DUC | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 190 | 50502216 | PHAM THI NGAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 191 | 50502219 | LUONG HUU THANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 192 | 50502220 | NGUYEN HUY KHANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 193 | 50502223 | DAO DINH LANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 194 | 50502226 | LE VAN MANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 195 | 50502230 | LE THI NGA | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 196 | 50502231 | PHAM VAN QUAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 197 | 50502233 | MAC THI THANH LY | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 198 | 50502236 | NGUYEN THI HOAI | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 199 | 50502237 | VU THI TRANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 200 | 50502239 | NGUYEN KHANH LY | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 201 | 50502241 | NGUYEN THI TUYET NHUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 202 | 50502242 | HO HIEP HOAI | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 203 | 50502243 | LE THI KIM NHUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 204 | 50502244 | DAO XUAN HUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 205 | 50502245 | NGO TOAN THANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 206 | 50502248 | BUI TIEN DAT | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 207 | 50502249 | NGUYEN HONG SON | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 208 | 50502251 | HOANG XUAN TIEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 209 | 50502257 | HOANG THI HOP | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 210 | 50502261 | NGUYEN VAN TAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 211 | 50502263 | NGUYEN PHUONG MINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 212 | 50502266 | PHAM CONG BAO MINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 213 | 50502268 | PHAM THI DUYEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 214 | 50502269 | LE HOANG LONG VU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 215 | 50502272 | TRAN THI NHUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 216 | 50502277 | BUI DUC MANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 217 | 50502279 | NGUYEN DINH CUONG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 218 | 50502280 | NGUYEN VAN NAM | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 219 | 50502281 | PHAM THI YEN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 220 | 50502284 | TRAN NGOC HAI | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 221 | 50502285 | VU VAN TOAN | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 222 | 50502287 | NGUYEN VAN LINH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 223 | 50502312 | PHAM DINH THANG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 224 | 50502315 | NGUYEN TRONG HUNG | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 225 | 50502321 | NGUYEN VAN PHUC | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 226 | 50502328 | TRAN QUANG DUY | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 227 | 50502330 | LE VAN TU | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 228 | 50502331 | PHAM CONG THANH | Sản xuất chế tạo | Hải Dương |
| 229 | 50560401 | VU VAN TUYEN | Xây dựng | Hải Dương |
| 230 | 50560403 | NGUYEN VAN THAM | Xây dựng | Hải Dương |
| 231 | 50560405 | VU QUANG YEN | Xây dựng | Hải Dương |
| 232 | 50560411 | LE DUY THANH | Xây dựng | Hải Dương |