|  |
| --- |
| New Report title |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Last Name | First Name | Address |
| 6949910212020 | NGUYỄN VĂN | A | Bv Chợ Rẫy |
| 6861310212020 | BÙI ĐỨC | ÁI | bvcr- lầu 4 |
| 6891010212020 | NGUYỄN VĂN | ÁI | bvcr - A23-CR10-3224 |
| 6913010212020 | BÙI THANH | AN | bvcr khoa u gan |
| 6913910212020 | ĐÀO DUY | AN | Pk Nguyễn Hoàng 229 Nguyễn Chí Thanh |
| 6864410212020 | LÊ THỊ THÚY | AN | BV Chợ Rẫy |
| 323610222020 | LÊ THỊ THÚY | AN | PKYC-BV CR |
| 6871610212020 | NGUYỄN THỊ THÚY | AN | bvcr-khoa yêu cầu |
| 6884410212020 | SONG | AN |  |
| 6838310212020 | THÂN HOÀNG | AN | Bệnh viện Chợ Rẫy |
| 6869210212020 | TRẦN NGỌC | AN | 157, Trần Văn Quang, p10, Q. Tân Bình |
| 6922210212020 | TRẦN THỊ THÚY | AN | BV Hùng Vương |
| 6836710212020 | TRẦN HOÀNG | ÂN |  |
| 6892710212020 | DU HOÀNG | ANH | Bv. Ngoại thần kinh quốc tế |
| 6881910212020 | DƯƠNG THỊ VÂN | ANH | A23-3232 |
| 6940010212020 | KIỀU THỤC | ANH |  |
| 6875510212020 | KIM | ANH | bv Hùng Vương |
| 6834910212020 | LÊ TUẤN | ANH | UB BVCR |
| 6911110212020 | LÊ HOÀNG | ANH |  |
| 6882910212020 | LƯU THỊ THANH | ANH |  |
| 6892610212020 | NGUYỄN NGỌC | ANH | 15 Thuận Kiều Quận 5 |
| 6851110212020 | NGUYỄN MỸ BẢO | ANH | 229 Nguyễn Chí Thanh |
| 6867310212020 | NGUYỄN Y | ANH | A23-0747 |
| 6856510212020 | NGUYỄN XUÂN TUẤN | ANH | 89 tô hiến thành |
| 6949810212020 | TRẦN | ANH |  |
| 6930410212020 | TRẦN THẾ | ANH | bvcr |
| 6940610212020 | TRƯƠNG THÙY | ANH |  |
| 6844110212020 | VŨ | ANH | 5b3 |
| 6909510212020 | VŨ TÚ | ANH | khoa mắt bvcr |
| 6879210212020 | NGUYỄN THỊ | ÁNH |  |
| 6900310212020 | ĐỖ THỊ TUYẾT | ÂU | 9 Lê Đại Hành |
| 6855310212020 | NGUYỄN VĂN | B |  |
| 6835310212020 | LÊ HOÀNG | BẮC | Ung Bướu - BVCR |
| 6932810212020 | NGUYỄN HỮU | BÁCH |  |
| 6908010212020 | LẠC KIM | BẰNG | bvcr-khoa X-Quang |
| 6896010212020 | NGUYỄN VĂN | BẰNG |  |
| 6928210212020 | NGUYỄN LƯƠNG | BẰNG | BV Thống Nhất |
| 6896110212020 | VÕ VĂN | BẰNG |  |
| 6912710212020 | VŨ HẢI | BẰNG | bv tai mui họng |
| 6917610212020 | DOÃN QUỐC | BẢO |  |
| 6881610212020 | NGUYỄN QUỐC | BẢO |  |
| 6858310212020 | TRẦN NHƯ | BẢO | 164 Ngô Quyền |
| 6841710212020 | TRẦN NGỌC | BẢO |  |
| 6937410212020 | VŨ QUỐC | BẢO |  |
| 6921010212020 | NGUYỄN THỊ | BAY |  |
| 6953510212020 | VŨ VĂN | BẨY | Tân Phú |
| 6865610212020 | NGUYỄN THỊ NGỌC | BÍCH | 24, Trần Nhân Tôn, p2, Q. 10 |
| 6851010212020 | TRẦN ANH | BÍCH | chuyên khoa tai mũi họng, pm: 132 phạm phú thứ f4, q. 6 |
| 6957210212020 | LÊ HỮU THIỆN | BIÊN | pk chuyên khoa việt thái hòa- Tản Đà- p11-q5 |
| 6908810212020 | TRẦN QUANG | BÍNH | city international hospital |
| 6894010212020 | ĐÀO THỊ THANH | BÌNH | BV. Nguyễn Trãi |
| 6831010212020 | HỒ THANH | BÌNH | Lầu 10B1 BVCR |
| 6861710212020 | HUỲNH THANH | BÌNH | gan mật sai gòn |
| 6846310212020 | LÊ THANH | BÌNH |  |
| 6901310212020 | NGUYỄN HOÀNG | BÌNH |  |
| 6922410212020 | NGUYỄN NGỌC | BÌNH |  |
| 6885510212020 | NGUYỄN THỊ THANH | BÌNH | PK Nguyễn Hoàng |
| 6884010212020 | NGUYỄN THANH | BÌNH | pk Nguyễn hoàng |
| 6921910212020 | TRẦN THANH | BÌNH | Khoa nội soi - BVCR |
| 6831910212020 | TRẦN VĂN | BÌNH |  |
| 6926110212020 | TRẦN PHƯỚC | BÌNH | BV Chợ Rẫy |
| 6942910212020 | TRẦN THANH | BÌNH |  |
| 3310222019 | TRẦN THANH | BÌNH | Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 6947210212020 | TRỊNH CÔNG | BÌNH |  |
| 6915010212020 | HOURT | BORIN | campuchia |
| 7214610212020 | PHẠM VĂN | BÙNG |  |
| 6950010212020 | NGUYỄN VĂN | C | Bv Chợ Rẫy |
| 6931910212020 | DƯ HỮU | CẦU | Bệnh viện nhi đồng 1 |
| 80510222020 | TRƯƠNG THỊ DIỆU | CHẤN |  |
| 6944510212020 | TRƯƠNG THỊ DIỆU | CHẤN |  |
| 169510222020 | KHA NGỌC KIM | CHÂU | Khoa CSSK theo yêu cầu (Bv Chợ Rẫy) |
| 6939310212020 | KHA NGỌC KIM | CHÂU |  |
| 6910110212020 | KHANG NGỌC KIM | CHÂU |  |
| 6856410212020 | NGUYỄN HUYỀN | CHÂU | bvcr a23-2771 |
| 175710222020 | NGUYỄN HUYỀN | CHÂU | BỆNH VIỆN CHỢ RẪY |
| 6947310212020 | NGUYỄN NGỌC | CHÂU |  |
| 6835610212020 | PHẠM NGỌC | CHÂU | bvcr-567, 3/2, f8, q.10 |
| 6946610212020 | TẠ BỬU QUÍ | CHÂU |  |
| 6879110212020 | TRỊNH THỊ MINH | CHÂU |  |
| 6891510212020 | ĐỖ TƯỜNG LAN | CHI | bv Nguyễn Tri Phương |
| 6950610212020 | DƯƠNG THỊ KIM | CHI | Bv. Đa khoa trung tâm Tiền Giang |
| 6907610212020 | ĐỐNG QUỐC | CHÍ |  |
| 6854510212020 | PHẠM HỮU THIỆN | CHÍ | BVCR |
| 55410222019 | NGUYỄN ĐÌNH | CHỊ |  |
| 6863110212020 | LÊ TRƯỜNG | CHIẾN | bvcr |
| 6951310212020 | NGUYỄN THỊ | CHIẾN | PK ĐK Thiên An |
| 6919810212020 | NGUYỄN HOÀNG | CHIẾN | 8B3 |
| 6958010212020 | VÕ ĐỨC | CHIẾN | BV Nguyễn Tri Phương |
| 25410222019 | ANH | CHIẾT |  |
| 6900210212020 | LÝ VĂN | CHIÊU |  |
| 6857210212020 | NGUYỄN VĂN | CHINH | A23-0532-bvcr |
| 6934010212020 | NGUYỄN VĨNH | CHINH |  |
| 6930810212020 | LƯƠNG BÉ | CHÍNH |  |
| 6924710212020 | LÊ QUANG | CHỈNH | Lầu 4B3-CR |
| 6891710212020 | HOÀNG KHẮC | CHUẨN |  |
| 6934810212020 | LÊ KHẮC | CHUẨN |  |
| 6931610212020 | HOÀNG VĂN | CHUNG | Khoa NS - BV 175 |
| 6952510212020 | LÊ | CHUNG |  |
| 6864110212020 | NGUYỄN THÀNH | CHUNG | bvcr 5b1 |
| 6881710212020 | NGUYỄN HỮU | CHUNG | bv Trương Vương |