TTYT HOÀNG MAI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TYT QUỲNH THIỆN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Quỳnh Thiên, ngày tháng 02 năm 2020*

**DANH SÁCH**

**Người đang ở nước ngoài**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên** | **Năm sinh** | **Địa chỉ** | **Nước đang ở** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Bá Dũng | 1992 | Tân Tiến | Nhật Bản |  |
| 2 | Nguyễn Thị Lâm Oanh | 1996 | Tân Tiến | Nhật Bản |  |
| 3 | Nguyễn Bá Hà | 1994 | Tân Tiến | Nhật Bản |  |
| 4 | Nguyễn Bá Đàn | 1999 | Tân Tiến | Nhật Bản |  |
| 5 | Nguyễn Bá Dũng | 1995 | Tân Tiến | Nhật Bản |  |
| 6 | Vũ Thị Hiệp | 2000 | Tân Tiến | Nhật Bản |  |
| 7 | Nguyễn Duy Khánh | 2000 | Tân Tiến | Đài Loan |  |
| 8 | Nguyễn Viết Lực | 1991 | Tân Tiến | Đài Loan |  |
| 9 | Phan Đức Hoàng | 1990 | Tân Tiến | Nhật Bản |  |
| 10 | Phan Đức Huy | 2000 | Tân Tiến | Nhật Bản |  |
| 11 | Nguyễn Thị Vân | 1988 | Tân Tiến | MalaySia |  |
| 12 | Nguyễn Duy Sỹ | 1977 | Tân Hương | Đài Loan |  |
| 13 | Nguyễn Duy Minh | 1996 | Tân Hương | Nhật Bản |  |
| 14 | Văn Sỹ Tuấn | 1990 | Tân Hương | Nhật Bản |  |
| 15 | Nguyễn Thị Huyền | 1986 | Tân Hương | Nhật Bản |  |
| 16 | Nguyễn Thùy Linh | 1996 | Tân Hương | Nhật Bản |  |
| 17 | Nguyễn Bá Đại | 1993 | Tân Hương | Nhật Bản |  |
| 18 | Nguyễn Bá Biên | 1992 | Tân Hương | Nhật Bản |  |
| 19 | Đậu Đức Dũng | 1998 | Tân Hương | Nhật Bản |  |
| 20 | Trịnh Văn Công | 1977 | Tân Thành | Đài Loan |  |
| 21 | Lê Khắc Diễn | 1994 | Tân Thành | Nhật Bản |  |
| 22 | Nguyễn Thị Oanh | 1993 | Tân Thành | Nhật Bản |  |
| 23 | Nguyễn Đức Hùng | 1983 | Tân Thành | Hàn Quốc |  |
| 24 | Ngô Đình Thìn | 2000 | Tân Thành | Nhật Bản |  |
| 25 | Nguyễn Thị Thắm | 1985 | Tân Thành | Nhật Bản |  |
| 26 | Nguyễn Bá Quân | 1975 | Bắc Mỹ | Đảo Síp |  |
| 27 | Nguyễn Bá Quang | 1998 | Bắc Mỹ | Nhật Bản |  |
| 28 | Nguyễn Bá Trường | 1995 | Bắc Mỹ | Nhật Bản |  |
| 29 | Nguyễn Công Phi | 1992 | Bắc Mỹ | Nhật Bản |  |
| 30 | Vũ Lê Cảnh | 1987 | Bắc Mỹ | Hàn Quốc |  |
| 31 | Nguyễn Bá Thường | 1987 | Bắc Mỹ | Nhật Bản |  |
| 32 | Bùi Lê Quang Tuyến | 1997 | Bắc Mỹ | Đài Loan |  |
| 33 | Lê Thanh Viên | 1998 | Bắc Mỹ | Đài Loan |  |
| 34 | Trần Văn Tú | 1991 | Bắc Mỹ | Nhật Bản |  |
| 35 | Nguyễn Bá Tiến | 1987 | Tân Sơn | Hàn Quốc |  |
| 36 | Nguyễn Xuân Bàng | 1988 | Tân Sơn | Hàn Quốc |  |
| 37 | Hoàng Thị Yến | 1995 | Tân Sơn | Đài Loan |  |
| 38 | Hoàng Văn Kiên | 1998 | Tân Sơn | Đài Loan |  |
| 39 | Đinh Xuân Lý | 1963 | Tân Sơn | Trung Quốc |  |
| 40 | Hồ Sỹ Mạnh | 1996 | Tân Sơn | Nhật Bản |  |
| 41 | Hồ Thị Yến | 2000 | Tân Sơn | Nhật Bản |  |
| 42 | Trần Minh Dũng | 1994 | Tân Sơn | Đài Loan |  |
| 43 | Hoàng Văn Tuấn | 1999 | Nam Mỹ | Nhật Bản |  |
| 44 | Nguyễn Bá Cường | 1998 | Nam Mỹ | Nhật Bản |  |
| 45 | Ngô Bá Lý | 1992 | Nam Mỹ | Nhật Bản |  |
| 46 | Nguyễn Viết Sơn | 1984 | Nam Mỹ | Hàn Quốc | Chết |
| 47 | Nguyễn Thị Mỹ Nương | 1986 | Nam Mỹ | Hàn Quốc |  |
| 48 | Hoàng Văn Phú | 1986 | Nam Mỹ | Nhật Bản |  |
| 49 | Hoàng Văn Tam | 1992 | Nam Mỹ | Nhật Bản |  |
| 50 | Lê Đăng Bắc | 2000 | Tân Hùng | Nhật Bản |  |
| 51 | Lê Thị Quỳnh | 1995 | Tân Hùng | Nhật Bản |  |
| 52 | Vũ lê Hiếu | 1997 | Tân Hùng | Nhật Bản |  |
| 53 | Lê Thị Hường | 1995 | Tân Hùng | Nhật Bản |  |
| 54 | Tăng Văn Đạt | 2000 | Tân Hùng | Hàn Quốc |  |
| 55 | Nguyễn Thị Lý | 1993 | Tân Hùng | Nhật Bản |  |
| 56 | Nguyễn Văn Tùng | 1998 | Tân Hùng | Nhật Bản |  |
| 57 | Nguyễn Viết Tuấn | 1982 | Tân Hùng | Malayxia |  |
| 58 | Lê Thạc Dũng | 1980 | Tân Hùng | Nhật Bản |  |
| 59 | Lê Công Đoàn | 1996 | Tân Hùng | Nhật Bản |  |
| 60 | Lê Công Đức | 1999 | Tân Hùng | Nhật Bản |  |
| 61 | Hoàng Đình Cảnh | 1993 | Tân Hùng | Hàn Quốc |  |
| 62 | Nguyễn Xuân Hoàng | 1998 | Tân Hùng | Hàn Quốc |  |
| 63 | Lê Sỹ Hòa | 1990 | Tân Hùng | Rumania |  |
| 64 | Hồ Ngọc Luân | 1999 | Tân Hùng | Nhật Bản |  |
| 65 | Nguyễn Văn Dũng | 2001 | Tân Hùng | Nhật Bản |  |
| 66 | Lê Văn Sáng | 1990 | Tân Hùng | Nhật Bản |  |
| 67 | Vũ Lê Trưởng | 1983 | Tân Hùng | Nhật Bản |  |
| 68 | Lý Trung Văn | 1981 | Bắc Mỹ | Trung Quốc |  |
| 69 | Lý Đình Đình | 2014 | Bắc Mỹ | Trung Quốc |  |
| 70 | Lý Hồng Anh | 2015 | Bắc Mỹ | Trung Quốc |  |
| 71 | Tăng Văn Vũ | 1974 | Tân Hùng | Trung Quốc |  |
| 72 | Chu Thị Luyện | 1975 | Tân Hùng | Trung Quốc |  |
| 73 | Tăng Thị Tân | 1997 | Tân Hùng | Trung Quốc |  |
| 74 | Ngô Thị Hoa |  | Tân Hùng | Trung Quốc |  |
| 75 | Nguyễn Thị Dung |  | Tân Hùng | Trung Quốc |  |
| 76 | Nguyễn Thị Hạnh | 1982 | Thịnh Mỹ | Trung Quốc |  |
| 77 | Nguyễn Thị Hậu | 1985 | Thịnh Mỹ | Trung Quốc |  |
| 78 | Nguyễn Thị Vinh | 1987 | Thịnh Mỹ | Trung Quốc |  |
| 79 | Nguyễn Thị Phương | 1963 | Tân Phong | Trung Quốc |  |
| 80 | Nguyễn Thị Diễn | 1973 | Tân Phong | Trung Quốc |  |
| 81 | Đậu Thị Hải | 1963 | Tân Phong | Trung Quốc |  |
| 82 | Đậu Thị Long | 1960 | Tân Phong | Trung Quốc |  |
| 83 | Nguyễn Thị Liên | 1959 | Tân Tiến | Trung Quốc |  |
| 84 | Nguyễn Thị Hoa | 1968 | Tân Tiến | Trung Quốc |  |
| 85 | Phan Thị Liễu | 1959 | Tân Tiến | Trung Quốc |  |
| 86 | Đậu Thị Mỹ | 1962 | Tân Tiến | Trung Quốc |  |
| 87 | Đậu Thị Quý | 1962 | Tân Tiến | Trung Quốc |  |
| 88 | Nguyễn Thị Tám | 1984 | Tân Tiến | Trung Quốc |  |
| 89 | Nguyễn Bá Trọng | 1993 | Thịnh Mỹ | Nhật Bản |  |
| 90 | Nguyễn Viết Trà | 1990 | Thịnh Mỹ | Nhật Bản |  |
| 91 | Nguyễn Bá Dũng | 1989 | Thịnh Mỹ | Hàn Quốc |  |
| 92 | Nguyễn Viết Được | 1989 | Thịnh Mỹ | Nhật Bản |  |
| 93 | Nguyễn Quang Tư | 1989 | Thịnh Mỹ | Nhật Bản |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |