|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18**  Số: …/DS-TiĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Bắc Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2023* |

**DANH SÁCH**

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

**Tổng quân số:** **40 đ/c (SQ = 06, CN = 02, HSQ-CS = 32)**

CH/d = 01

c1 = 20 (SQ = 03, CN = 01, HSQ-CS = 16)

c2 = 19 (SQ = 02, CN = 01, HSQ-CS = 16)

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **VẬT CHẤT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Nguyễn Trung Hiếu | 9/2005 | 1//-SQ | pdt | d bộ | Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang |  |
| 02 | Lê Văn Lực | 9/2011 | 4/-SQ | ctv/c | c1 | Định Tân, Yên Định, Thanh Hoá |  |
| 03 | Đoàn Đức An | 2/2019 | 1/ - SQ | bt | c1 | Bãi Tranh, Như Xuân, Thanh Hoá |  |
| 04 | Nguyễn Viết Hùng | 2/2017 | 3/ - SQ | bt | c1 | Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên | 02 xô |
| 05 | Hoàng Hữu Hạnh | 2/1993 | 1// - CN | Đ. trưởng | c1 | TDP Nghĩa, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang Giang | 02 xô |
| 06 | Chu Bá Hưng | 2/2022 | H2 | N/v.Bv | c1 | Đồng Cảy, Đại Sơn, Sơn Động, Bắc Giang | 01 câu liêm |
| 07 | Nguyễn Đăng Khoa | 2/2022 | H2 | N/v.Bv | c1 | Đá Đen, Quang Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc | 01 câu liêm |
| 08 | Trần Đình Sơn | 2/2022 | H2 | N/v.Bv | c1 | Tam Đa, Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc | 01 bùi nhùi |
| 09 | Nguyễn Phạm Tuân | 2/2022 | H2 | at- VTĐ | c1 | Miêu Cốc, Trung Kiên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc | 01 bùi nhùi |
| 10 | Nguyễn Quang Vinh | 2/2022 | H2 | at- VTĐ | c1 | Lạc Dục, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương | 01 vỉ dập lửa |
| 11 | Nguyễn Văn Mạnh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Khương Tự, Thanh Khương,Thuận Thành,Bắc Ninh | 01 vỉ dập lửa |
| 12 | Nguyễn Đức Tuấn | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thang |
| 13 | Nguyễn Kinh Đạt | 2/2022 | H2 | at- VTĐ | c1 | Bến Hồ, Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 14 | Vũ Thành Đô | 2/2022 | H2 | at- VTĐ | c1 | Bắc Kênh Cầu, Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên | 01 thùng |
| 15 | Nguyễn Văn Sơn | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | KDC Châu Xá, Duy Tân,TX Kinh Môn, Hải Dương | 01 thùng |
| 16 | Cao Đình Việt | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đại Tự, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 17 | Nguyễn Chí Hùng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Lam Cầu, Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 18 | Nguyễn Văn Thành | 2/2022 | H2 | at- VTĐ | c1 | Đông Cốc, Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 cuốc |
| 19 | Nguyễn Văn Vương | 2/2023 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Xuân Thuỷ, Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh | 02 cuốc |
| 20 | Nguyễn Văn Đức Anh | 2/2023 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh | 02 xẻng |
| 21 | Nguyễn Kim An | 2/2023 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Thôn Lựa, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh | 02 xẻng |
| 22 | Phan Đình Nam | 9/2013 | 3/ - SQ | cpQsự | c2 | Xóm 6, Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An |  |
| 23 | Võ Đức Mạnh | 9/2015 | 3/ - SQ | bt - HTĐ | c2 | Phường Bến Thuỷ, TP Vinh, Nghệ An | 02 xô |
| 24 | Phạm Văn Tĩnh | 2/2000 | 4/ - CN | Thợ S/c TT | c2 | Đồng Kênh, Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương | 02 xô |
| 25 | Nguyễn Duy Phương | 2/2022 | H2 | at - HTĐ | c2 | Bùi Xá, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 câu liêm |
| 26 | Nguyễn Đan Trường | 2/2022 | H2 | at - HTĐ | c2 | Phú Mễ, Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương | 01 câu liêm |
| 27 | Trần Quang Khánh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Hoàng Hạ, Kim Xá,Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 01 bùi nhùi |
| 28 | Phan Văn Trường | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tam Bình, Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc | 01 bùi nhùi |
| 29 | Bùi Thế Điệp | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Bùi Xá, Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương | 01 vỉ dập lửa |
| 30 | Nguyễn Văn Khanh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Văn Quan, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 vỉ dập lửa |
| 31 | Nguyễn Đức Lương | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đình Cao, Đình Cao, Phù Cừ, Hưng Yên | 01 thang |
| 32 | Nguyễn Đình Thành | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Dư Xá, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 33 | Phan Quang Tú | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Kênh Hạ, Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên | 01 thùng |
| 34 | Nguyễn Đan Trường | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Phú Mễ, Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương | 01 thùng |
| 35 | Nguyễn Văn Thế | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Văn Quan, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 36 | Nguyễn Đức Hải | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 37 | Ngô Văn Minh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | xóm Bắc, Trí Quả Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 cuốc |
| 38 | Đỗ Văn Vũ | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Bình Minh, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên | 02 cuốc |
| 39 | Vương Văn Việt | 2/2022 | H2 | at - HTĐ | c2 | An Khoái, Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương | 02 xẻng |
| 40 | Nguyễn Ngọc Hải | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Lạc Trung, Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc | 02 xẻng |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thiếu tá Nghiêm Đức Cảnh** |