|  |  |
| --- | --- |
| TIỂU ĐOÀN 18  **ĐẠI ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2024* |

**DANH SÁCH CHIẾN SĨ MỚI**

***(Có chiều cao từ 1m70)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Đăng ký học** | **Quê Quán** | **Ghi chú** |
| **TRUNG ĐỘI 1** | | | | |
| 1 | Nguyễn Tiến Đạt | at HTĐ |  | 1m75 |
| 2 | Kiều Văn Hiếu | NVBV |  | 1m75 |
| 3 | Nguyễn Hoàng Long | at HTĐ |  | 1m75 |
| 4 | Trần Văn Hiếu | at VTĐ |  | 1m73 |
| 5 | Nguyễn Tiến Mạnh | at VTĐ |  | 1m76 |
| 6 | Phùng Quang Tiến |  |  | 1m74 |
| 7 | Hà Thanh An | at VTĐ |  | 1m72 |
| 8 | Đinh Minh Dương |  |  | 1m73 |
| 9 | Ng Hoàng Đức Mạnh | at HTĐ |  | 1m72 |
| **TRUNG ĐỘI 2** | | | | |
| 1 | Đàm Vĩnh Hưng |  |  | 1m75 |
| 2 | Vũ Quang Huy |  |  | 1m72 |
| 3 | Chu Văn Chiến |  |  | 1m70 |
| 4 | Phạm Minh Hoàng |  |  | 1m75 |
| 5 | Nguyễn Ngọc Lâm |  |  | 1m74 |
| 6 | Nguyễn Văn Chiến | at HTĐ |  | 1m72 |
| 7 | Nguyễn Thành Tâm |  |  | 1m73 |
| 8 | Nguyễn Hoàng Giang |  |  | 1m71 |
| 9 | Nguyễn Huy Hoàng |  |  | 1m73 |
| **TRUNG ĐỘI 3** | | | | |
| 1 | Phạm Quyết Chiến |  |  | 1m74 |
| 2 | Trần Ngọc Hiếu |  |  | 1m75 |
| 3 | Phạm Văn Sáng | NVBV |  | 1m78 |
| 4 | Phan Anh Tuấn |  |  | 1m80 |
| 5 | Nguyễn Việt Hoàng | at HTĐ |  | 1m80 |
| 6 | Nguyễn Việt Tùng |  |  | 1m77 |
| 7 | Nguyễn Văn Triệu | at HTĐ |  | 1m78 |