|  |  |
| --- | --- |
| 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 28 tháng 4 năm 2024* |

**DANH SÁCH**

**Trích ngang lực lượng phòng, chống cháy nổ, cứu sập**

**1. Tình huống 1: Cháy nhà chỉ huy Tiểu đoàn**

- Tổng quân số: 30 (SQ= 02, CN= 00, HSQ- CS= 28)

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC**  **VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **VẬT CHẤT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàng Văn Sáng | 9/2013 | 3/ | pct | c1 | Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An |  |
| 1. 2 | Ngô Quang Đạt | 9/2019 | 1/ | bt | c1 | Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh |  |
| 1. 3 | Bằng Văn Chung | 2/2024 | H2 | at | c1 | Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc | 02 xô |
| 1. 4 | Phan Ngọc Quân | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Hồng Minh, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 5 | Nguyễn Khánh Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Thượng Khê, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 6 | Nguyễn Hồng Quân | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Minh Giang, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 câu liêm |
| 1. 7 | Đàm Vĩnh Hưng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Lạp Xuyên, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 câu liêm |
| 1. 8 | Nguyễn Văn Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Đoàn Kết, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 câu liêm |
| 1. 9 | Nguyễn Văn Ngọc | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Lạp Xuyên, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 bùi nhùi |
| 1. 10 | Bùi Quang Huy | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 bùi nhùi |
| 1. 11 | Vũ Quang Huy | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Thôn 10, Minh Phú, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 bùi nhùi |
| 1. 12 | Trần Văn Đại | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 3, Minh Phú, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 vỉ dập lửa |
| 1. 13 | Nguyễn Huy Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 7, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 vỉ dập lửa |
| 1. 14 | Bùi Xuân Vinh | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 vỉ dập lửa |
| 1. 15 | Chu Văn Chiến | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Phương Nhuế, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thang |
| 1. 16 | Nguyễn Minh Tiến | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 3, Ngọc Quan, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 17 | Phạm Minh Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Việt Hùng 3, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 18 | Đỗ Quang Huy | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 19 | Nguyễn Ngọc Lâm | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Văn Phú, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 20 | Đỗ Ngọc Hải | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 21 | Nguyễn Minh Hiếu | 2/2023 | H2 | at | c1 | P Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương | 01 thùng |
| 1. 22 | Hà Quốc Việt | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 1, Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 23 | Nguyễn Đức Hải | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 1, Ca Đình, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 24 | Nguyễn Văn Chiến | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 5, Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 25 | Lê Văn Quang | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 6, Bằng Doãn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 cuốc |
| 1. 26 | Nguyễn Thành Tâm | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 5, Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 cuốc |
| 1. 27 | Nguyễn Quang Khải | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 4, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 cuốc |
| 1. 28 | Nguyễn Vũ Duy Bảo | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 6, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 xẻng |
| 1. 29 | Nguyễn Hoàng Giang | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 6, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 xẻng |
| 1. 30 | Nguyễn Huy Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 7, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 xẻng |

**2. Tình huống 2: Cháy nhà ăn, nhà bếp, kho LTTP**

- Tổng quân số: 30 (SQ= 02, CN= 00, HSQ- CS= 28)

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC**  **VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **VẬT CHẤT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Anh Tuyền | 9/2017 | 2/ | ctvp/c | c1 | Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội |  |
| 1. 2 | Phạm Văn Đạt | 9/2017 | 2/ | bt | c1 | Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 1. 3 | Bằng Văn Chung | 2/2024 | H2 | at | c1 | Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc | 02 xô |
| 1. 4 | Phan Ngọc Quân | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Hồng Minh, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 5 | Nguyễn Khánh Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Thượng Khê, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 6 | Nguyễn Hồng Quân | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Minh Giang, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 câu liêm |
| 1. 7 | Đàm Vĩnh Hưng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Lạp Xuyên, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 câu liêm |
| 1. 8 | Nguyễn Văn Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Đoàn Kết, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 câu liêm |
| 1. 9 | Nguyễn Văn Ngọc | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Lạp Xuyên, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 bùi nhùi |
| 1. 10 | Bùi Quang Huy | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 bùi nhùi |
| 1. 11 | Vũ Quang Huy | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Thôn 10, Minh Phú, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 bùi nhùi |
| 1. 12 | Trần Văn Đại | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 3, Minh Phú, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 vỉ dập lửa |
| 1. 13 | Nguyễn Huy Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 7, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 vỉ dập lửa |
| 1. 14 | Bùi Xuân Vinh | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 vỉ dập lửa |
| 1. 15 | Chu Văn Chiến | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Phương Nhuế, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thang |
| 1. 16 | Nguyễn Minh Tiến | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 3, Ngọc Quan, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 17 | Phạm Minh Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Việt Hùng 3, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 18 | Đỗ Quang Huy | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 19 | Nguyễn Ngọc Lâm | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Văn Phú, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 20 | Đỗ Ngọc Hải | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 21 | Nguyễn Minh Hiếu | 2/2023 | H2 | at | c1 | P Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương | 01 thùng |
| 1. 22 | Hà Quốc Việt | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 1, Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 23 | Nguyễn Đức Hải | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 1, Ca Đình, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 24 | Nguyễn Văn Chiến | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 5, Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 25 | Lê Văn Quang | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 6, Bằng Doãn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 cuốc |
| 1. 26 | Nguyễn Thành Tâm | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 5, Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 cuốc |
| 1. 27 | Nguyễn Quang Khải | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 4, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 cuốc |
| 1. 28 | Nguyễn Vũ Duy Bảo | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 6, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 xẻng |
| 1. 29 | Nguyễn Hoàng Giang | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 6, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 xẻng |
| 1. 30 | Nguyễn Huy Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 7, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 xẻng |

**3. Tình huống 3: Cháy, sập nhà chỉ huy Đại đội 2**

- Tổng quân số: 30 (SQ= 02, CN= 00, HSQ- CS= 28)

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC**  **VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **VẬT CHẤT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Hồng Phong | 9/2012 | 4/ | ct | c1 | Hòa Sợn, Đô Lương, Nghệ An |  |
| 1. 2 | Nguyễn Viết Hùng | 2/2017 | 3/ | bt | c1 | Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên |  |
| 1. 3 | Bằng Văn Chung | 2/2024 | H2 | at | c1 | Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc | 02 xô |
| 1. 4 | Phan Ngọc Quân | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Hồng Minh, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 5 | Nguyễn Khánh Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Thượng Khê, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 6 | Nguyễn Hồng Quân | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Minh Giang, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 câu liêm |
| 1. 7 | Đàm Vĩnh Hưng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Lạp Xuyên, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 câu liêm |
| 1. 8 | Nguyễn Văn Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Đoàn Kết, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 câu liêm |
| 1. 9 | Nguyễn Văn Ngọc | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Lạp Xuyên, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 bùi nhùi |
| 1. 10 | Bùi Quang Huy | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 bùi nhùi |
| 1. 11 | Vũ Quang Huy | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Thôn 10, Minh Phú, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 bùi nhùi |
| 1. 12 | Trần Văn Đại | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 3, Minh Phú, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 vỉ dập lửa |
| 1. 13 | Nguyễn Huy Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 7, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 vỉ dập lửa |
| 1. 14 | Bùi Xuân Vinh | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 vỉ dập lửa |
| 1. 15 | Chu Văn Chiến | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Phương Nhuế, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thang |
| 1. 16 | Nguyễn Minh Tiến | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 3, Ngọc Quan, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 17 | Phạm Minh Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Việt Hùng 3, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 18 | Đỗ Quang Huy | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 19 | Nguyễn Ngọc Lâm | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Văn Phú, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 20 | Đỗ Ngọc Hải | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 1. 21 | Nguyễn Minh Hiếu | 2/2023 | H2 | at | c1 | P Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương | 01 thùng |
| 1. 22 | Hà Quốc Việt | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 1, Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 23 | Nguyễn Đức Hải | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 1, Ca Đình, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 24 | Nguyễn Văn Chiến | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 5, Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 1. 25 | Lê Văn Quang | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 6, Bằng Doãn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 cuốc |
| 1. 26 | Nguyễn Thành Tâm | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 5, Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 cuốc |
| 1. 27 | Nguyễn Quang Khải | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 4, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 cuốc |
| 1. 28 | Nguyễn Vũ Duy Bảo | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 6, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 xẻng |
| 1. 29 | Nguyễn Hoàng Giang | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 6, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 xẻng |
| 1. 30 | Nguyễn Huy Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 7, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 xẻng |

**4. Tình huống 4: Cháy trạm nước Sư đoàn**

- Tổng quân số: 18 (SQ= 02, CN= 00, HSQ- CS= 16)

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **VẬT CHẤT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàng Văn Sáng | 9/2013 | 3/ | pct | c1 | Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An |  |
| 2 | Ngô Quang Đạt | 9/2019 | 1/ | bt | c1 | Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh | 02 xô |
| 3 | Bằng Văn Chung | 2/2024 | H2 | at | c1 | Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc | 02 xô |
| 4 | Phan Ngọc Quân | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Hồng Minh, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 câu liêm |
| 5 | Nguyễn Khánh Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Thượng Khê, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 câu liêm |
| 6 | Nguyễn Hồng Quân | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Minh Giang, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 bùi nhùi |
| 7 | Đàm Vĩnh Hưng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Lạp Xuyên, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 bùi nhùi |
| 8 | Nguyễn Văn Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Đoàn Kết, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 vỉ dập lửa |
| 9 | Nguyễn Văn Ngọc | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Lạp Xuyên, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 vỉ dập lửa |
| 10 | Bùi Quang Huy | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 vỉ dập lửa |
| 11 | Vũ Quang Huy | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Thôn 10, Minh Phú, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thang |
| 12 | Trần Văn Đại | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 3, Minh Phú, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 thùng |
| 13 | Nguyễn Huy Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 7, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 thùng |
| 14 | Bùi Xuân Vinh | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xô |
| 15 | Chu Văn Chiến | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Phương Nhuế, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 cuốc |
| 16 | Nguyễn Minh Tiến | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu 3, Ngọc Quan, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 cuốc |
| 17 | Phạm Minh Hoàng | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu Việt Hùng 3, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 02 xẻng |
| 18 | Đỗ Quang Huy | 2/2024 | B2 | cs | c1 | Khu An Thái, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ | 01 xẻng |
| 31 | Lương Tuấn Anh | 2/2023 | B1 | cs | c2 | Đào Xá, Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên | 01 vỉ dập lửa |
| 32 | Bùi Văn Vinh | 2/2023 | B1 | cs | c2 | Đức Phú, Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên | 01 thang |
| 33 | Nguyễn Tấn Sơn | 2/2023 | H2 | at | c2 | Thôn Sơn, Đoan Bái, Gia Bình, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 34 | Nguyễn Việt Anh | 2/2023 | H1 | NVYT | c2 | Thôn 4, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên | 02 thùng |
| 35 | Nguyễn Hữu Nhã | 2/2023 | B1 | cs | c2 | Nghiêm Xá, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 36 | Nguyễn Như Bắc | 2/2023 | B1 | cs | c2 | Mộ Đạo, Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh | 02 xô |
| 37 | Nguyễn Văn Sơn | 2/2023 | B1 | cs | c2 | La Miệt, Yên Giả, Quế Võ, Bắc Ninh | 02 cuốc |
| 38 | Nguyễn Ngọc Mạnh | 2/2023 | B1 | cs | c2 | Giới Tế, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh | 01 cuốc |
| 39 | Lương Tuấn Anh | 2/2023 | B1 | cs | c2 | Đào Xá, Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên | 02 xẻng |
| 40 | Bùi Văn Vinh | 2/2023 | B1 | cs | c2 | Đức Phú, Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên | 01 xẻng |

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