**DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE**

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..........‑TC/QĐ‑SGTVT ngày..........tháng...........năm............. của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội)

STT

Họ và tên

Giới

 tính

Ngày tháng năm sinh

Số CMND

Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức

Đã có giấy phép lái xe

Phần khai số km lái xe an toàn

Số chứng chỉ nghề hoặc giấy

Lớp khóa

Hạng dự sát hạch

Ghi chú

Hạng

Số

Ngày trúng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Anh

Lê Như

Nam

18/10/1996

Đông Hòa, X. Thiệu Duy, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa

X

A1‑K06‑18

A1

174748159

2

Anh

Lê Tuấn

Nam

17/07/1993

Thôn 9, X. Xuân Thắng, H. Thường Xuân, T. Thanh Hóa

X

A1‑K06‑18

A1

038093007811

3

Anh

Nguyễn Tuấn

Nam

08/07/1995

Đức Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

X

B2

010131026828

24/12/2013

A1‑K06‑18

A1

Sát hạch Hình

001059000879

4

Anh

Trần Ngọc

Nam

30/09/1965

Tổ 10, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

X

A1‑K04‑18

A1

Sát hạch Hình

001065012492

5

Anh

Trần Tiến

Nam

01/11/1999

Quế Miêng, X. Quang Sơn, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc

X

A1‑K06‑18

A1

026099003472

6

Bình

Nguyễn Thị

Nữ

07/06/1999

Thôn 2, X. Hà Toại, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa

X

A1‑K06‑18

A1

038199004542

7

Công

Trần Văn

Nam

02/07/1997

Khu 14, X. Đào Xá, H. Thanh Thuỷ, T. Phú Thọ

X

A1‑K06‑18

A1

132334768

8

Cúc

Lê Thị

Nữ

22/12/1992

Hồng Phong 1, X. Chiến Thắng, H. Bắc Sơn, T. Lạng Sơn

X

A1‑K06‑18

A1

082230280

9

Cường

Nguyễn Mạnh

Nam

15/02/1999

Lân Bông, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn

X

A1‑K04‑18

A1

082329002

10

Đảm

Vũ Xuân

Nam

22/12/1999

Giáo Nghĩa, X. Bình Minh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình

X

A1‑K06‑18

A1

152264034

11

Đạt

Lương Văn

Nam

10/05/1995

Bản Cáy, X. Trí Nang, H. Lang Chánh, T. Thanh Hóa

X

A1‑K06‑18

A1

174866684

12

Đồng

Phạm Văn Minh

Nam

23/11/1999

Thái Lai, X. Tân Phong, H. Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

X

A1‑K06‑18

A1

031099001536

1/6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

13

Dục

Vũ Xuân

Nam

05/05/1979

Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

X

D

010096005795

16/08/2016

A1‑K05‑18

A1

Sát hạch Hình

001079007375

14

Đức

Mè Trung

Nam

25/01/1999

Khu 5, X. Phú Mỹ, H. Phù Ninh, T. Phú Thọ

X

A1‑K06‑18

A1

132395418

15

Dương

Cái Đăng

Nam

20/05/1999

Khu 6, X. Xuân áng, H. Hạ Hòa, T. Phú Thọ

X

A1‑K20‑17

A1

SH lại LT + H

132378004

16

Dương

Nguyễn Trọng

Nam

17/02/1999

Xóm Bến, X. Tốt Động, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội

X

A1‑K06‑18

A1

001099018276

17

Dương

Trần Trọng

Nam

20/09/1999

Khu Trần, P. Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh

X

A1‑K06‑18

A1

125849902

18

Duy

Bùi Văn

Nam

16/12/1999

Xóm 1, X. Hải Phương, H. Hải Hậu, T. Nam Định

X

A1‑K06‑18

A1

036099006501

19

Duy

Lưu Mạnh

Nam

05/01/1996

Hoàng Xá, X. Hoàng Kim, H. Mê Linh, TP. Hà Nội

X

A1‑K06‑18

A1

001096013369

20

Duyên

Lê Phi

Nam

04/02/1996

Bản Cáy, X. Trí Nang, H. Lang Chánh, T. Thanh Hóa

X

A1‑K06‑18

A1

038096004728

21

Giang

Bùi Trịnh Hoàng

Nam

26/07/1999

Lai Xá, X. Kim Chung, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội

X

A1‑K05‑18

A1

034099000370

22

Hà

Nguyễn Thị Thu

Nữ

06/12/1999

Quần Liêu, X. Nghĩa Sơn, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định

X

A1‑K06‑18

A1

036199001291

23

Hải

Nguyễn Ngọc

Nam

14/06/1999

Phú An, X. Xuân Ngọc, H. Xuân Trường, T. Nam Định

X

A1‑K05‑18

A1

Sát hạch Hình

039099007123

24

Hạnh

Bùi Thị

Nữ

27/10/1994

Xóm 9, X. Đồng Thắng, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa

X

A1‑K06‑18

A1

174782188

25

Hào

Nguyễn Văn

Nam

12/02/1999

Nội Xuân, X. Mai Trung, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang

X

A1‑K06‑18

A1

122285109

26

Hiền

Trần Thị Thu

Nam

26/01/1988

Xóm 12, X. Xuân Hồng, H. Xuân Trường, T. Nam Định

X

A1‑K06‑18

A1

162959602

27

Hiếu

Đặng Minh

Nam

15/08/1999

Đồng Hội, X. Hồng Phong, H. Ninh Giang, T. Hải Dương

X

A1‑K06‑18

A1

142828653

28

Hiếu

Nguyễn Minh

Nam

31/10/1999

Thôn 1, X. Ông Đình, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên

X

A1‑K05‑18

A1

Sát hạch Hình

145884216

2/6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

29

Hiếu

Nguyễn Tiến

Nam

28/04/1999

Phương Trù, X. Yên Phương, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc

X

A1‑K06‑18

A1

026099004334

30

Hiếu

Nguyễn Văn

Nam

25/11/1998

Khu 7, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội

X

A1‑K05‑18

A1

001098016638

31

Hiếu

Vũ Minh

Nam

01/06/1999

39, P. Nam Bình, TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình

X

A1‑K05‑18

A1

Sát hạch Hình

164644301

32

Hòa

Hoàng Thị Thu

Nữ

08/12/1979

Bãi Tháp, X. Đồng Tháp, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội

X

A1‑K05‑18

A1

038179003836

33

Hoài

Bùi Thị Thu

Nữ

22/06/1999

Khu 4, X. Thanh Nga, H. Cẩm Khê, T. Phú Thọ

X

A1‑K03‑18

A1

SH lại LT + H

132401127

34

Hoài

Lê Thị

Nữ

05/03/1999

Thôn 4, X. Cẩm Trung, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh

X

A1‑K04‑18

A1

Sát hạch Hình

184363901

35

Hồng

Nguyễn Thị Bích

Nữ

17/10/1999

Tiến Hòa, X. Yên Hồ, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh

X

A1‑K06‑18

A1

184286322

36

Huấn

Hoàng Đình

Nam

20/08/1999

Đông Cường, X. Khánh Cường, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình

X

A1‑K05‑18

A1

164655470

37

Hùng

Nguyễn Công

Nam

20/11/1999

TK3, TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, T. Sơn La

X

A1‑K06‑18

A1

051114774

38

Hùng

Nguyễn Đức

Nam

07/11/1999

Đồng Trạng, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội

X

A1‑K06‑18

A1

001099006286

39

Hường

Nguyễn Thị

Nữ

03/01/1990

Xóm 2, X. Diễn Lợi, H. Diễn Châu, T. Nghệ An

X

A1‑K06‑18

A1

187893945

40

Hưởng

Nguyễn Quý

Nam

04/10/1999

Thôn Vinh 1, X. Võ Lao, H. Văn Bàn, T. Lào Cai

X

A1‑K06‑18

A1

063506072

41

Huy

Nguyễn Quang

Nam

01/11/1999

Khu 6, TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ

X

A1‑K06‑18

A1

132397689

42

Huy

Nguyễn Quang

Nam

26/11/1999

Khu 7, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội

X

A1‑K05‑18

A1

001099008078

43

Huyền

Nguyễn Thanh

Nữ

18/08/1999

Lê Tiến, X. Nguyên Xá, H. Đông Hưng, T. Thái Bình

X

A1‑K06‑18

A1

152275253

44

Huyền

Trần Thị

Nữ

19/12/1996

Thôn Húi, X. Đan Hội, H. Lục Nam, T. Bắc Giang

X

A1‑K06‑18

A1

122234653

3/6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

45

Khoa

Phạm Hữu

Nam

26/07/1999

Tràng Duệ, X. Lê Lợi, H. An Dương, TP. Hải Phòng

X

A1‑K06‑18

A1

031099002251

46

Kiên

Vũ Đức

Nam

27/12/1999

Phúc Miếu, X. Hòa Phong, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên

X

A1‑K06‑18

A1

145878042

47

Lan

Ngô Thị Hương

Nữ

30/10/1999

Thù Lỗ, X. Liên Hà, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

X

A1‑K06‑18

A1

013687020

48

Liệu

Lê Công

Nam

29/07/1999

Mỗ Xá, X. Phú Nam An, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội

X

A1‑K06‑18

A1

001099014228

49

Linh

Lê Văn

Nam

23/07/1997

Đọi Nhì, X. Đọi Sơn, H. Duy Tiên, T. Hà Nam

X

A1‑K06‑18

A1

035097000330

50

Linh

Trần Bá

Nam

23/07/1998

Cụm 6, X. Tam Thuấn, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội

X

A1‑K05‑18

A1

017413417

51

Linh

Trần Quang

Nam

23/09/1999

Khu 2, P. Hà Khánh, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

X

A1‑K06‑18

A1

034099003613

52

Lộc

Nguyễn Lê Gia

Nam

09/03/1998

97, Trần Nguyên Hãn, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

X

A1‑K06‑18

A1

225906625

53

Lợi

Bùi

Nam

04/11/1984

TDP Số 15, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

X

A1‑K05‑18

A1

001084021471

54

Long

Nguyễn Văn

Nam

07/04/1997

Phù Lịch, X. Nghĩa An, H. Ninh Giang, T. Hải Dương

X

A1‑K04‑18

A1

Sát hạch Hình

030097002358

55

Long

Phạm Văn

Nam

07/09/1999

Dục Tú 1, X. Dục Tú, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

X

A1‑K06‑18

A1

013687437

56

Minh

Nguyễn Tuấn

Nam

12/06/1999

Cụm 4, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

X

B2

010187015092

01/02/2018

A1‑K06‑18

A1

Sát hạch Hình

013632361

57

Mỹ

Nguyễn Thị Việt

Nữ

09/05/1996

Ngã Tư, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội

X

A1‑K05‑18

A1

017296494

58

Nga

Trần Thanh

Nữ

09/01/1999

Thôn 2, X. Đại Nghĩa, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ

X

A1‑K03‑18

A1

SH lại LT + H

132303812

59

Nghĩa

Nguyễn Tuấn

Nam

06/02/1999

Cụm 2, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

X

A1‑K06‑18

A1

001099009684

60

Ngọc

Nhữ Thị

Nữ

25/01/1999

Nhữ Thị, X. Thái Hòa, H. Bình Giang, T. Hải Dương

X

A1‑K06‑18

A1

030199003672

4/6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

61

Nhật

Nguyễn Hữu

Nam

23/03/1999

Yên Lũng, X. An Khánh, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội

X

A1‑K04‑18

A1

SH lại LT + H

017496359

62

Phú

Nguyễn Minh

Nam

31/08/1999

Khả Duy, X. Đoàn Đào, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên

X

A1‑K20‑17

A1

Sát hạch Hình

033099000558

63

Phương

Vũ Văn

Nam

18/01/1999

Nghĩa Môn, P. Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn, T. Thanh Hóa

X

A1‑K01‑18

A1

SH lại LT + H

038099005736

64

Quân

Đinh Văn

Nam

27/07/1997

Phương Quả Nam, X. Quỳnh Nguyên, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình

X

A1‑K06‑18

A1

152160342

65

Quân

Hà Văn

Nam

09/11/1999

Đội 1, X. Tân Tiến, H. Yên Sơn, T. Tuyên Quang

X

A1‑K06‑18

A1

071050951

66

Quân

Nguyễn Minh

Nam

16/10/1999

Thôn Vân, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội

X

A1‑K06‑18

A1

001099012592

67

Sỹ

Lưu Đức

Nam

24/08/1999

Khu 3, P. Hà Trung, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

X

A1‑K05‑18

A1

027099000058

68

Tại

Nguyễn Văn

Nam

10/11/1996

Nguyên Lý, X. Thiệu Nguyên, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa

X

A1‑K06‑18

A1

174732802

69

Tại

Nông Đức

Nam

13/02/1999

Tam Hợp, X. Hòa Lạc, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn

X

A1‑K06‑18

A1

082345117

70

Tâm

Nông Nguyễn Thanh

Nữ

14/11/1999

Liên Hà, X. Bảo Hà, H. Bảo Yên, T. Lào Cai

X

A1‑K06‑18

A1

063493485

71

Thanh

Bùi Văn

Nam

28/01/1987

Xóm 2, X. Diễn Lợi, H. Diễn Châu, T. Nghệ An

X

A1‑K06‑18

A1

186424773

72

Thanh

Phạm Văn

Nam

28/11/1999

TDP Lâm Ninh, TT. Quất Lâm, H. Giao Thủy, T. Nam Định

X

A1‑K05‑18

A1

036099007910

73

Thanh

Trần Bình

Nam

05/08/1997

Đội 1, X. Nam Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình

X

A1‑K05‑18

A1

152109892

74

Thảo

Đỗ Thị

Nữ

10/11/1997

Hoàng Thượng, X. Hoàng Đông, H. Duy Tiên, T. Hà Nam

X

A1‑K05‑18

A1

SH lại LT + H

168576892

75

Thọ

Nguyễn Ngọc

Nam

20/04/1999

Khu 1, X. Đạo Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam

X

A1‑K06‑18

A1

035099001635

5/6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

76

Thúy

Phan Thị

Nữ

07/06/1999

Khu 4, X. Minh Hạc, H. Hạ Hòa, T. Phú Thọ

X

A1‑K06‑18

A1

132378767

77

Thủy

Nguyễn Thị

Nữ

22/10/1981

P59, H3, Nguyễn Công Trứ, P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

X

A1‑K04‑18

A1

Sát hạch Hình

013044068

78

Toàn

Đỗ Đức

Nam

06/05/1999

Khu 5, P. Hà Khánh, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

X

A1‑K05‑18

A1

SH lại LT + H

022099000533

79

Trang

Bùi Thu

Nữ

26/02/1999

Khu 4, TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình

X

A1‑K06‑18

A1

034199000961

80

Trang

Hoàng Thu

Nữ

05/01/1999

Xuân Lai, X. Xuân Thu, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội

X

A1‑K04‑18

A1

Sát hạch Hình

001199006589

81

Trang

Nhữ Thùy

Nữ

27/12/1997

Lai Nguyễn, X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh

X

A1‑K06‑18

A1

125782249

82

Trung

Lò Đức

Nam

21/09/1999

Thôn 7, X. Tân Thịnh, H. Văn Chấn, T. Yên Bái

X

A1‑K06‑18

A1

061072800

83

Trung

Nguyễn Thành

Nam

18/05/1996

Thị Lân, X. Thanh Long, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên

X

A1‑K06‑18

A1

145699091

84

Trường

Chu Văn

Nam

18/04/1999

Quảng Hợp, X. Quảng Sơn, H. Đăk Glong, T. Đắk Nông

X

A1‑K06‑18

A1

245348925

85

Tú

Nguyễn Văn

Nam

25/02/1994

Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

X

A1‑K06‑18

A1

001094004641

86

Tuấn

Lê Anh

Nam

30/10/1999

Phú Thứ A, X. Thượng Trưng, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc

X

A1‑K06‑18

A1

026099002766

87

Uyên

Nguyễn Thái

Nữ

21/10/1999

Tân Phú, P. Tân Dân, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ

X

A1‑K05‑18

A1

Sát hạch Hình

132369919

88

Vân

Cấn Thị

Nữ

25/02/1994

Phú Nghĩa, X. Phú Kim, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội

X

A1‑K05‑18

A1

SH lại LT + H

017322315

89

Vy

Nguyễn Thảo

Nữ

04/09/1999

Nguyễn Thái Học, TT. Phùng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội

X

A1‑K06‑18

A1

001199022906

6/6