|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  TIỂU ĐOÀN 18 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  *Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2024* |

DANH SÁCH

Quân nhân tham gia trực chiến tháng 8 của Tiểu đoàn 18

| TT | Họ và tên | Cấp bậc | Chức vụ | Đơn vị | QUÊ QUÁN | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Nguyễn Đức Huy | 1// - SQ | pdt | dbộ | Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định |  |
| 02 | Hồ Hồng Phong | 4/ - SQ | ct | c1 | Hòa Sơn, Đô Lương, Nghệ An |  |
| 03 | Mai Quang Dưỡng | 3/ - SQ | ctv/c | c1 | P Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương |  |
| 04 | Phạm Văn Đạt | 2/ - SQ | bt | c1 | Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 05 | Nguyễn Văn Hòa | 4/ - CN | ĐT 15W | c1 | Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương |  |
| 06 | Ngô Văn Thuấn | 3/ - CN | NVBV | c1 | Quang Thành, TX Kinh Môn, Hải Dương |  |
| 07 | Phùng Mạnh Quyến | H2 | NVBV | c1 | Quảng Lãng, Ân Thi, Hưng Yên |  |
| 08 | Phạm Huy Hoàng | H2 | NVBV | c1 | Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên |  |
| 09 | Vũ Văn Bình | H2 | NVBV | c1 | Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ |  |
| 10 | Lê Hồng Hưng | H2 | NVBV | c1 | Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 11 | Nguyễn Đăng Cường | H2 | NVBV | c1 | Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 12 | Nguyễn Minh Hiếu | H2 | at | c1 | Long Xuyên, TX Kinh Môn, Hải Dương |  |
| 13 | Nguyễn Văn Huy | H2 | at | c1 | Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 14 | Đỗ Công Đạt | H2 | at | c1 | Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 15 | Dương Tuấn Kiệt | H2 | at | c1 | Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên |  |
| 16 | Lê Xuân An | H2 | at | c1 | Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 17 | Nguyễn Thế Khương | H2 | at | c1 | Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 18 | Nguyễn Đức Việt Linh | H2 | at | c1 | Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 19 | Phan Đình Nam | 4/ - SQ | pct | c2 | Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An |  |
| 20 | Võ Đức Mạnh | 3/ - SQ | bt | c2 | Bến thủy, TP Vinh, Nghệ An |  |
| 21 | Nguyễn Viết Thắng | 3/ - SQ | bt | c2 | Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh |  |
| 22 | Trương Công Minh | H2 | at | c2 | Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 23 | Lương Gia Khiêm | H2 | at | c2 | Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 24 | Bằng Văn Chung | H2 | at | c2 | Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc |  |
| 25 | Đỗ Văn Tùng | H2 | at | c2 | TT Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương |  |
| 26 | Nguyễn Đức Tài | H2 | at | c2 | Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 27 | Đinh Thế Nhất | H2 | NVBV | c2 | Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương |  |
| 28 | Lương Tuấn Anh | B1 | cs | c2 | Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên |  |
| 29 | Nguyễn Văn Sơn | B1 | cs | c2 | Yên Giả, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 30 | Vũ Đức Phúc | B1 | cs | c2 | Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương |  |
| 31 | Nguyễn Văn Quốc Anh | B1 | cs | c2 | Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 32 | Lê Quốc Thiện | H2 | NVBV | c2 | Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên |  |
| 33 | Nguyễn Văn Bình | 1// - CN | NVQY | dbộ | TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa |  |
| 34 | Hoàng Văn Long | H2 | NVBV | dbộ | Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ |  |
| 35 | Đặng Đình Thắng | B1 | cs | dbộ | Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 36 | Khúc Văn Được | B1 | cs | dbộ | Yên Giả, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| *Tổng: 36 đ/c (SQ = 07, CN = 03, HSQ-CS = 26)* | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG  Trung tá Nguyễn Trung Hiếu |