**DANH SÁCH NGƯỜI ĐANG TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG**

**( Cập nhật đến 10/10/2020)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Năm Sinh** | **Nơi cư trú** | **Số, ngày, tháng, năm của Giấy CNTN khóa đào tạo nghề công chứng** | **Ngày, tháng, năm ghi tên người tập sự vào sổ** | **Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự** |
| 1 | Nguyễn Bá Dũng | 1991 | Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá | 17690/2019/BDNV | 26/11/2019 | VPCC Thanh Hoá |
| 2 | Đỗ Thị Thuý | 1980 | Số nhà 06/13 Tản Đà, Phường Đông Sơn, Thành Phố Thanh Hoá | 2218/2019/CC | 12/11/2019 | VPCC Thanh Hoá |
| 3 | Đỗ Thị Thuý | 1980 | Số nhà 06/13 Tản Đà, Phường Đông Sơn, Thành Phố Thanh Hoá | 2218/2019/CC | 12/11/2019 | VPCC Thanh Hoá |
| 4 | Nguyễn Thị Hồng | 1977 | Phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hoá | 1692/2019/CC | 13/01/2020 | VPCC Năm Châu |
| 5 | Lê Hương Giang | 1982 | SN 10/112 Tống Duy Tân, P.Lam Sơn, TP. Thanh Hoá | 2086/2019/CC | 10/2/2020 | VPCC Lê Văn Khang |
| 6 | Bùi Minh Hằng | 1993 | số 50 Trần Oanh, P.Trường Thi, TP. Thanh Hoá | 1145/2018/CC | 14/2/2020 | VPCC Tân Hoàng Gia |
| 7 | Lê Trường Giang | 1989 | Thôn Phú Quý, xã Quảng Tâm, TP. Thanh Hoá | 2087/2019/CC | 25/2/2020 | VPCC Lê Đình Sơn |
| 8 | Bùi Thế Huệ | 1960 | 15/47 Lê Hồng Phong, P. Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá | 17698/2019/BDNV | 2/3/2020 | VPCC Tân Hoàng Gia |
| 9 | Nguyễn Văn Vui | 1960 | Phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá | 1899/2012/NVCC | 28/01/2013 | VPCC Lê Đình Sơn |
| 10 | Vi Thị Hồng | 1995 | Lương Sơn, Thường Xuân, Thanh Hoá | 2114/2019/CC | 22/4/2020 | VPCC Nguyễn Anh Tuấn |
| 11 | Nguyễn Thị Dương | 1993 | Thôn Trung Chính, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá | 2083/2019/CC ngày 12/11/2019  | 23/4/2020 | VPCC Hải Hoà |
| 12 | Hoàng Như Thành | 1988 | Thôn 9, xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá | 02571/2014/NVCC ngày 13/01/2015  | 26/5/2020 | VPCC Phạm Anh Tiến |
| 13 | Trịnh Thảo ly | 1995 | Phường Đông Sơn, TP Thanh Hoá | 2114/2019/CC ngày 12/11/2019 | 3/6/2020 | VPCC Lê Thị Kim Thanh |
| 14 | Lương Thị Hoa | 1979 | Thị trấn Bút Sơn, Hoàng Hoá, Thanh Hoá | 2727/2020/CC ngày 14/7/2020 | 31/7/2020 | VPCC Hoằng Hoá |
| 15 | Lê Thị Hương | 1979 | Thiệu Khánh, Thiệu Hoá, Thanh Hoá | 2672/2020/CC ngày 01/7/2020 | 31/7/2020 | VPCC Tân Hoàng Gia |
| 16 | Văn Thị Tuyết | 1996 | Phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá | 2820/2020/CC ngày 14/7/2020 | 31/7/2020 | VPCC Hoàng Trung Thành |
| 17 | Nguyễn Thị Hằng | 1991 | Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá | 2719/2020/CC ngày 14/7/2020 | 31/7/2020 | VPCC Hoàng Trung Thành |
| 18 | Nguyễn Văn Hoà | 1962 | A43, MB 08 phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá | 2731/2020/CC ngày 14/7/2020 | 6/8/2020 | VPCC Năm Châu |
| 19 | Trần Quang Tùng | 1966 | Đường Đại Khối, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hoá | 2815/2020/CC ngày 14/7/2020 | 7/8/2002 | VPCC Đặng Xuân Thành |
| 20 | Phạm Thị Thu | 1992 | Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hoá | 2794/2020/CC ngày 14/7/2020 | 13/8/2020 | VPCC Hồng Đức |
| 21 | Nguyễn Mạnh Hùng | 1996 | Phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hoá | 2736/2020/CC ngày 14/7/2020 | 13/8/2020 | VPCC Tân Hoàng Gia |
| 22 | Nguyễn Mai Anh | 1994 | Thị trấn Nông Cống, Thanh Hoá | 2690/2020/CC ngày 14/7/2020  | 26/8/2020 | VPCC Hạ Duy Tri |
| 23 | Trần Thị Thảo | 1991 | Tân Đại, Đông Hoà, Đông Sơn, Thanh Hoá | 2203/2019/CC ngày 12/11/2019 | 26/8/2020 | VPCC Nguyễn Hoàng Nam |