|  |  |
| --- | --- |
| **TIỂU ĐOÀN 18**  **ĐẠI ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc**  *Bắc Giang, ngày tháng năm 2021* |

**DANH SÁCH TIỂU ĐỘI TRƯỞNG**

**HUẤN LUYỆN TÂN BINH NĂM 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **QUÊ QUÁN** |
| 1 | Phạm Xuân Hùng | H2 | at | Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương |
| 2 | Đỗ Thành Công | H2 | at | Bảo Khê , Tp.Hưng Yên, Hưng Yên |
| 3 | Nguyễn Hữu Khôi | H2 | at | Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương |
| 4 | Tống Anh Đức | H2 | at | Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên |
| 5 | Trần Minh Quyền | H2 | at | Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên |
| 6 | Vũ Anh Tuấn | H2 | at | Tam Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang |
| 7 | Đỗ Bá Ngọc | H2 | at | Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên |
| 8 | Nguyễn Đức Dũng | H2 | at | P.Phúc Xuyên, Tp.Bắc Ninh, BN |
| 9 | Trần Duy Khang | H2 | at | Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương |
| 10 | Nguyễn Đình Ngọc | H2 | at | Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc |
| 11 | Nguyễn Hữu An | H2 | at | P.Hiến Nam, Tp.Hưng Yên, HY |
| 12 | Hà Văn Hùng | H2 | at | Tiến Thắng, Yên Thế, Bắc Giang |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | **NGƯỜI LẬP DANH SÁCH**  **Đại úy Cao Xuân Hà** | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |