|  |  |
| --- | --- |
| TIỂU ĐOÀN 18  **ĐẠI ĐỘI 1**  Số: /DS-ĐĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2024* |

**DANH SÁCH**

**Quân nhân xếp xe trực chiến tháng 12 của Đại đội 1**

**1. Lực lượng đi trước TLSCH**

**Xe CH số: 01 (Biển số AA 41-76)**

Chỉ huy xe: 3// Vũ Anh Dũng - ptmt/f

Lái xe: ………………………………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Phạm Văn Đạt | 2/ - SQ | bt | c1 | Bảo đảm TT xe |
| **Xe số: 02 (KAMAZ AA 43-04)**  Chỉ huy xe: 1// Trần Văn Khương - TL/BTT  Phó xe: 4/ Hồ Hồng Phong - ct/c1/d18  Lái xe: …………………………………. | | | | | |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Hồ Hồng Phong | 4/ | ct | c1 |  |
| 02 | Nguyễn Xuân Nguyên | H2 | at | c1 | Bảo đảm TT xe |
| 03 | Hoàng Văn Chức | B1 | cs | c1 | c1 chuẩn bị sọt hậu cần, dụng cụ cấp dưỡng và 02 bó củi |
| 04 | Nguyễn Duy Hoàng | B1 | cs | c1 |
| 05 | Ngô Văn Thuấn | 3/- CN | NVBV | c1 |
| 06 | Trần Văn Kiên | H2 | at | c1 |
| **Xe số: 03 (KAMAZ AA 43-05)**  Chỉ huy xe: 2// Đào Xuân Quang - TBCB  Phó xe: 3/ Lê Văn Hòa - pct/c3/d17  Lái xe: ……………………………… | | | | | |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Vũ Tiến Đạt | H2 | at | c1 | Bảo đảm TT xe |
| **Xe CT số: 04 (Biển số AA 42-14)**  Chỉ huy xe: 2/ Vũ Bá Hải - Bác sỹ/d24  Lái xe: ……………………………… | | | | | |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Nguyễn Đức Trường | B1 | cs | c1 | Bảo đảm TT xe |
| **2. Lực lượng đi sau cùng Trung đoàn**  **Xe CH số: 05 (Biển số AA 41-59)**  Chỉ huy xe: Nguyễn Mạnh Cường - pft  Lái xe: ……………………………… | | | | | |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Phan Ngọc Quân | H2 | at | c1 | Bảo đảm TT xe |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Xe số: 06 (KAMAZ AA 42-92)**  Chỉ huy xe: 2// Đinh Văn Bình - TBPK  Phó xe: 4/ Nguyễn Văn Mạnh - pct/cTS20  Lái xe: …………………………………… | | | | | |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Mai Quang Dưỡng | 3/-SQ | ctv/c | c1 |  |
| 02 | Nguyễn Văn Hòa | 4/-CN | ĐT | c1 |  |
| 03 | Vũ Văn Bình | H2 | NVBV | c1 | Bảo đảm TT xe |
| **Xe số: 07 (KAMAZ AA 42-93)**  Chỉ huy xe: 2// Doãn Văn Quang - pcnHC-KT  Phó xe: 1// Nguyễn Đức Huy - pdt/d18  Lái xe: …………………………………… | | | | | |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Phạm Huy Hoàng | H2 | NVBV | c1 |  |
| 02 | Phùng Mạnh Quyến | H2 | NVBV | c1 |  |
| 03 | Đỗ Tiến Tú | H2 | at | c1 | Bảo đảm TT xe |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Xe số: 08 (ZIL 130 AA 26-03)**  Chỉ huy xe: 2// Nguyễn An Trung - TBPB  Phó xe: 4/ Phan Đình Nam pct/c2/d18  Lái xe: ……………………………….. | | | | | |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Trần Ngọc Tiến | B1 | cs | c1 | Bảo đảm TT xe |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Quân số: 17 đ/c (SQ = 03, CN = 02, HSQ-CS = 12).*** | **ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG**  **Đại uý Hồ Hồng Phong** |