|  |
| --- |
| TIỂU ĐOÀN 18  **ĐẠI ĐỘI 1**  **DANH SÁCH**  **TRÍCH NGANG CỦA QUÂN NHÂN**  **Năm 2023** |

TRUNG ĐỘI 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Nhập ngũ** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Dân tộc** | **Tên bố** | **Họ tên mẹ** | **Quê quán** | **Ghi chú** |
| **Đài SN 1** | | | | | | | | | | |
| 01 | Hoàng Văn Hạnh | 17/03/1974 | 02/1993 | 1//-CN | Đ.trưởng | Kinh |  |  | TDP Nghĩa, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 02 | Chu Bá Hưng | 12/12/2001 | 02/2022 | H2 | NVBV | Nùng | Hồi | Hoàng Thị Chắt | Đồng Cảy, Đại Sơn, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 03 | Nguyễn Đăng Khoa | 16/08/2002 | 02/2022 | H2 | NVBV | Kinh | Khanh | Nguyễn Thị Thanh | Đá Đen, Quang Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc |  |
| **Đài SN 2** | | | | | | | | | | |
| 04 | Nguyễn Văn Hòa | 18/09/1980 | 02/2000 | 3/-CN | Đ.trưởng | Kinh |  |  | An Điền, Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương |  |
| 05 | Trần Đình Sơn | 08/02/2003 | 02/2022 | H2 | NVBV | Kinh | Đông | Lỗ Thị Nhu | Tam Đa, Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc |  |
| 06 | Nguyễn Văn Sang | 04/09/2002 | 02/2022 | H2 | NVBV | Kinh | Ngàn | Nguyễn Thị Mai | Tân Hương, Thái Bảo, Gia Bình, BẮc Ninh |  |
| **Tiểu đội máy thu** | | | | | | | | | | |
| 07 | Ngô Văn Thuấn | 27/08/1993 | 09/2011 | 2/-CN | NVBV | Kinh |  |  | Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội |  |
| 08 | Nguyễn Văn Khải | 25/01/200 | 02/2022 | H2 | at | Kinh | Khá | Lê Thị Chính | Lạc Dục, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương |  |
| 09 | Dương Văn Hiếu | 25/06/2002 | 02/2022 | H2 | NVBV | Kinh | Huân | Đinh Thị Hương | Hiển Lễ, Cao Minh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc |  |
| 10 | Nguyễn Đình Quân | 29/04/2003 | 02/2022 | H2 | NVBV | Kinh | Trí | Nguyễn Thị Thắm | Trà Lâm, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh |  |

TRUNG ĐỘI 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Nhập ngũ** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Dân tộc** | **Tên bố** | **Họ tên mẹ** | **Quê quán** | **Ghi chú** |
| **Tiểu đội 1** | | | | | | | | | | |
| 01 | Nguyễn Phạm Tuân | 04/08/2003 | 02/2022 | H2 | at | Kinh | Thắng | Nguyễn Thị Phương | Miêu Cốc, Trung Kiên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc |  |
| 02 | Nguyễn Quang Vinh | 29/09/2003 | 02/2022 | H2 | at | Kinh | Trường | Nguyễn Thị Hải | Lạc Dục, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương |  |
| 03 | Nguyễn Văn Mạnh | 19/09/2002 | 02/2022 | B1 | cs | Kinh | Lăng | Nguyễn Thị Ngọc | Khương Tự, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh |  |
| 04 | Nguyễn Đức Tuấn | 16/07/1999 | 02/2022 | B1 | cs | Kinh | Chậm | Nguyễn Thị Phượng | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh |  |
| 05 | Nguyễn Hữu Tùng | 20/06/2001 | 02/2022 | B1 | cs | Kinh | Thuận | Bùi Thị Lãm | Đông Tảo, Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên |  |
| **Tiểu đội 2** | | | | | | | | | | |
| 06 | Nguyễn Kinh Đạt | 12/09/2003 | 02/2022 | H2 | at | Kinh |  | Nguyễn Thị Xuân | Bến Hồ, TT Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh |  |
| 07 | Vũ Thành Đô | 16/08/2003 | 02/2022 | H2 | at | Kinh | Phòng | Lê Thị Hoa Mua | Bắc Kênh Cầu, Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 08 | Nguyễn Văn Sơn | 13/12/2003 | 02/2022 | B1 | cs | Kinh | Viên | Trần Thị Toàn | KDC Châu Xá, Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương |  |
| 09 | Cao Đình Việt | 02/06/2002 | 02/2022 | B1 | cs | Kinh | Điệp | Nguyễn Thị Yến | Đại Tự, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh |  |
| 10 | Nguyễn Chí Hùng | 21/08/2001 | 02/2022 | B1 | cs | Kinh | Dũng | Vũ Thị Bắc | Lam Cầu, Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh |  |

TRUNG ĐỘI 3

| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Nhập ngũ** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Dân tộc** | **Tên bố** | **Họ tên mẹ** | **Quê quán** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiểu đội 3** | | | | | | | | | | |
| 01 | Nguyễn Văn Thành | 10/07/2000 | 02/2022 | H2 | at | Kinh | Chung | Phùng Thị Thanh | Đông Cốc, Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh |  |
| 02 | Nguyễn Phúc Hoan | 21/12/2004 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Minh | Nguyễn Thị Xuân | Đoàn Kết, Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 03 | Nguyễn Văn Vương | 25/08/200 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Cự | Nguyễn Thị Nga | Xuân Thủy, Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 04 | Nguyễn V Đức Anh | 14/06/200 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Cường | Vũ Thị Hường | Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 05 | Vũ Đức Phúc | 25/03/2004 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Thụy | Nguyễn Thị Mỳ | Ô Xuyên, Cổ Bình, Bình Giang, Hải Dương |  |
| 06 | Hoàng Tiến Minh | 09/12/2001 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh |  | Nguyễn Thị Kim Thanh | Hoài Trung, Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 07 | Phạm Văn Quân | 16/10/1998 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Cự | Lương Thị Phượng | Linh Hạ, Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên |  |
| **Tiểu đội 4** | | | | | | | | | | |
| 08 | Nguyễn Khắc Quang | 10/07/2000 | 02/2022 | H2 | at | Kinh | Vĩnh | Nguyễn Thị Hương | Lạc Dục, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương |  |
| 09 | Nguyễn Mậu Thắng | 13/10/2001 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Ân | Nguyễn Thị Mượt | Mao Lại, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 10 | Nguyễn Kim An | 05/10/2001 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Quảng | Nguyễn Thị Trúc | Thôn Lựa, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 11 | Nguyễn V Quốc Anh | 12/12/2002 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Thơi | Nguyễn Thị Xoan | Vĩnh Thế, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 12 | Phạm Văn Hưng | 07/12/2002 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Đang | Hà Thị Sáng | Thôn Thượng, Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên |  |
| 13 | Nguyễn Trung Kiên | 15/05/2004 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Dũng | Nguyễn Thị Dinh | Linh Hạ, Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên |  |
| 14 | Phạm Trung Nguyên | 27/03/2002 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Dưỡng | Nguyễn Thị Thoan | Dương Nham, Phạm Thái, Kinh Môn, Hải Dương |  |
| **Tiểu đội 5** | | | | | | | | | | |
| 15 | Nguyễn Kinh Cường | 28/03/2002 | 02/2022 | H2 | at | Kinh | Chóng | Nguyễn Thị Tĩnh | Bến Hồ, TT Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh |  |
| 16 | Nguyễn Văn Hoàn | 17/03/2003 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Việt | Bùi Thị Ánh | Đoàn Kết, Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 17 | Nguyễn Văn Đạt | 25/03/2002 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Xiêm | Nguyễn Thị Nguyên | Việt Vân, Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 18 | Nhữ Đình Bằng | 01/04/2004 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Cống | Nguyễn Thị Tằm | Việt Vân, Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 19 | Bùi Quang Thành | 09/12/2004 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Chung | Lê Thị Quyền | Thịnh Lai, Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 20 | Nguyễn Văn Quyết | 15/11/1998 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Chiến | Trần Thị Minh | Bằng Ngang, Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên |  |
| 21 | Nguyễn Nho Lượng | 27/08/1999 | 02/2023 | B2 | cs | Kinh | Trọng | Nguyễn Thị Tuyên | KDC Huê Trì, An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương |  |