|  |  |
| --- | --- |
| TIỂU ĐOÀN 18  **ĐẠI ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Bắc Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2024* |

**DANH SÁCH**

**Lực lượng xây dựng thao trường khu vực Kim Sơn**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Đơn vị** | **Quê quán** | **Ghi chú** |
|  | Mai Quang Dưỡng | 3/ | CTV | c1 | Khu 3, P Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Đức Mạnh | H2 | Y tá | c1 | Hoàng Trạch, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên |  |
|  | Vũ Văn Bình | H2 | Báo vụ | b1 | Khu 2, Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ |  |
|  | Nguyễn Văn Đức Anh | B1 | c/s | b1 | Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Nguyễn Minh Hiếu | H2 | at | b2 | KDC Duẩn Khê, P. Long Xuyên, Tx Kinh Môn, Hải Dương |  |
|  | Đỗ Công Đạt | H2 | at | b2 | Thôn Chè, Liễn Bão, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
|  | Lê Xuân An | H2 | at | b2 | Yên Đinh, Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Nguyễn Đức Việt Linh | H2 | at | b3 | Mao Lại, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Trần Văn Kiên | H2 | at | b3 | Vĩnh Yên, Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định |  |
|  | Phan Ngọc Quân | H2 | at | b3 | Khu Hồng Minh, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ |  |
|  | Lương Đức Việt | H1 | at | b3 | Yên Duyên, P Yên Sở, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội |  |
|  | Trần Hoài Nam | H1 | at | b3 | Thôn Đào, Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định |  |
|  | Nguyễn Duy Hoàng | B1 | c/s | b3 | Khu 4, Vụ Quang, Đoan Hùng, Phú Thọ |  |
|  | Nguyễn Kim Đạt | B1 | c/s | b3 | Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
|  | Nguyễn Đức Trường | B1 | c/s | b3 | Khu 6, Vụ Quang, Đoan Hùng, Phú Thọ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tổng quân số: 15 đc (SQ = 01, HQS – CS = 14).*** | **ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG**  **Đại uý Hồ Hồng Phong** |