|  |  |
| --- | --- |
| TIỂU ĐOÀN 18  **ĐẠI ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Bắc Giang, ngày tháng 09 năm 2024* |

**DANH SÁCH**

**LỰC LƯỢNG THAM GIA PCTT – TKCN**

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC**  **VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **Quê quán** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quân số bảo đảm Thông tin** | | | | | | |
|  | Nguyễn Viết Hùng | 3/ - SQ | bt | c1/d18 | Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên |  |
|  | Ngô Văn Thuấn | 3/ - CN | NVBV | c1/d18 | Quang Thành, TX Kinh Môn, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Thế Khương | H2 | at | b3/c1 | Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Nguyễn Đ Việt Linh | H2 | at | b3/c1 | Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Nguyễn Văn Huy | H2 | at | b2/c1 | Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| **Quân số: 05 đ/c (SQ = 01, CN = 01, HSQ – CS = 03)** | | | | | | |
| **Quân số tăng cường eBB101** | | | | | | |
|  | Hồ Hồng Phong | 4/ - SQ | ct | c1/d18 | Hoà Sơn, Đô Lương, Nghệ An |  |
|  | Mai Quang Dưỡng | 3/ - SQ | CTV | c1/d18 | Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương |  |
|  | Hoàng Văn Sáng | 3/ - SQ | pct | c1/d18 | Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An |  |
|  | Phạm Văn Đạt | 2/ - SQ | bt | c1/d18 | Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Đoàn Đức An | 2/ - SQ | bt | c1/d18 | Bãi Tranh, Như Xuân, Thanh Hoá |  |
|  | Nguyễn Đức Mạnh | H2 | NVYV | c1/d18 | Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên |  |
|  | Phùng Mạnh Quyến | H2 | NVBV | b1/c1 | Quảng Lãng, Ân Thi, Hưng Yên |  |
|  | Vũ Văn Bình | H2 | NVBV | b1/c1 | Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ |  |
|  | Phạm Huy Hoàng | H2 | NVBV | b1/c1 | Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên |  |
|  | Nhữ Đình Bằng | B1 | cs | b1/c1 | Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Đỗ Công Đạt | H2 | at | b2/c1 | Liễn Bão, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
|  | Lê Xuân An | H2 | at | b2/c1 | Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Dương Tuấn Kiệt | H2 | at | b2/c1 | Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên |  |
|  | Trần Ngọc Tiến | B1 | cs | b3/c1 | Tuy Lai, Mỹ Đức, TP Hà Nội |  |
|  | Hoàng Văn Chức | B1 | cs | b3/c1 | Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh |  |
|  | Nguyễn Duy Hoàng | B1 | cs | b3/c1 | Vụ Quang, Đoan Hùng, Phú Thọ |  |
|  | Nguyễn Kim Đạt | B1 | cs | b3/c1 | TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
|  | Nguyễn Đức Trường | B1 | cs | b3/c1 | Hợp Nhất, Đoan Hùng, Phú Thọ |  |
| **Quân số: 18 đ/c (SQ = 05, HSQ – CS = 13)** | | | | | | |

**Tổng quân số: 23 đ/c (SQ = 06, CN = 01, HSQ-CS = 16)**

|  |
| --- |
|  |
| **ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG**  **Đại úy Hồ Hồng Phong** |