**DANH SÁCH TRÍCH NGANG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Nhập ngũ** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Đơn vị** | **Tên bố**  **Họ và tên mẹ** | **Quê quán** | **Ghi chú** |
| 1 | Phạm Xuân Hùng  29/09/1998 | 03/2021 | H2 | at | C1/d18 | Trường  Bùi Thị Hiệp | Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 2 | Đỗ Thành Công  04/02/2002 | 03/2021 | H2 | at | C1/d18 | Trân  Vũ Thị Huyên | Bảo Khê , Tp.Hưng Yên, Hưng Yên |  |
| 3 | Nguyễn Đình Ngọc  02/11/1998 | 03/2021 | H2 | at | C1/d18 | Sơn  Văn Thị Liên | Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc |  |
| 4 | Trần Minh Quyền  01/11/2002 | 03/2021 | H2 | at | C1/d18 | Vượng  HoàngT Anh Thơ | Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên |  |
| 5 | Tống Anh Đức  01/08/2002 | 03/2021 | H2 | at | C1/d18 | Đạt  Đoàn Thị Nhuần | Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên |  |
| 6 | Vũ Anh Tuấn  27/11/2001 | 03/2021 | H2 | at | C1/d18 | Mạnh  Ng Thị Mai Vân | Tam Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang |  |
| 7 | Đỗ Bá Ngọc  23/12/2001 | 03/2021 | H2 | at | C1/d18 | Tú  Đỗ Thị Sơn | Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên |  |
| 8 | Trần Duy Khang  25/12/2000 | 03/2021 | H2 | at | C1/d18 | Thiên  Bùi Thị Tuyết | Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương |  |
| 9 | Nguyễn Hữu Khôi  08/12/2002 | 03/2021 | H2 | at | C1/d18 | Nam  Mai Thị Vân | Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương |  |
| 10 | Hà Văn Hùng  09/09/2001 | 03/2021 | H2 | at | C1/d18 | Thắm  Đào Thị Thoa | Tiến Thắng, Yên Thế, Bắc Giang |  |