|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18**  Số: …/DS-TĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Bắc Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2022* |

**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: 80 đ/c (SQ=11, CN= 07, HSQ - CS=62)

c1= 30 (SQ= 03, CN= 02, HSQ- CS= 25)

c2= 30 (SQ= 04, CN= 02, HSQ- CS= 24)

d.bộ= 20 (SQ= 04, CN= 03, HSQ- CS= 13)

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **VẬT CHẤT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Lương Tuấn Hùng | 2/2003 | 1//-SQ | dt | d bộ | Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc giang |  |
| 02 | Nguyễn Văn Nam | 9/2007 | 1// - SQ | CTV/d | d bộ | Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 03 | Nguyễn Trung Hiếu | 9/2005 | 1//-SQ | pdt | d bộ | Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang |  |
| 04 | Hồ Hồng Phong | 9/2012 | 4/ - SQ | TLTM | d bộ | Hoà Sơn, Đô Lương, Nghệ An |  |
| 05 | Nguyễn Văn Bình | 9/1991 | 1//-CN | NVQY | d bộ | Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá |  |
| 06 | Ngô Trọng Hùng | 9/1994 | 4/- CN | NVQN | d bộ | Trưng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ | 01 xô |
| 07 | Nguyễn Văn Chung | 2/1998 | 1//-CN | NVQK | d bộ | Thượng Lan, Việt Yên. Bắc Giang | 01 xô |
| 08 | Hùng Phương Nam | 2/2021 | H2 | at - VTĐ | d bộ | Hố Dích, Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang | 01 câu liêm |
| 09 | Trần Xuân Trưởng | 2/2021 | B1 | C/s TT | d bộ | Thái Hà, Đồng Vương, Yên Thế, Bắc Giang | 01 bùi nhùi |
| 10 | Nông Văn Thuỷ | 2/2021 | B1 | C/s TT | d bộ | Trại Vanh, Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang | 01 bùi nhùi |
| 11 | Vi Văn Đông | 2/2021 | B1 | C/s TT | d bộ | Đồng Nấm, Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang | 01 vỉ dập lửa |
| 12 | Lăng Ngọc Doanh | 2/2021 | B1 | C/s TT | d bộ | Đền Hồng, Hồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang | 01 vỉ dập lửa |
| 13 | Nguyễn Văn Hoàng | 2/2021 | B1 | N. quân | d bộ | Bình Minh, Đồng Vương, Yên Thế, Bắc Giang | 01 thang |
| 14 | Nguyễn Văn Việt | 2/2021 | B1 | N. quân | d bộ | Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 cuốc |
| 15 | Nguyễn Văn Hoàng | 2/2021 | B1 | N. quân | d bộ | Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 cuốc |
| 16 | Phạm Văn Thành | 2/2021 | B1 | N. quân | d bộ | Vĩnh Lại, Vĩnh Hưng, Bình Giang, Hải Dương | 01 xẻng |
| 17 | Trương Lâm Duy | 2/2022 | B1 | N. quân | d bộ | Khu 5, Phường Phú Thứ, TX Kinh Môn, Hải Dương | 01 xẻng |
| 18 | Nguyễn Văn Khương | 2/2022 | B1 | N. quân | d bộ | Phường Ái Quốc,TP Hải Dương,H Dương | 02 xô |
| 19 | Ngô Thế Linh | 2/2022 | B1 | C/sĩ LL/d | d bộ | Chân Lạc, Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh | 02 xô |
| 20 | Dương Văn Học | 2/2022 | B1 | Q.bưu | d bộ | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 21 | Cao Xuân Hà | 3/2008 | 4/-SQ | ct | c1 | Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 22 | Nguyễn Văn Dũng | 9/2011 | 3/ - SQ | cPQS | c1 | Xóm 10, Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình |  |
| 23 | Đỗ Anh Tuyền | 9/2017 | 1/ - SQ | bt | c1 | Cần Kiệm, Thạch Thất, TP Hà Nội | 02 xô |
| 24 | Hoàng Văn Hạnh | 2/1993 | 1//-CN | ĐT 15W | c1 | Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang | 02 xô |
| 25 | Nguyễn Văn Hoà | 2/2000 | 3/-CN | ĐT 15W | c1 | Cộng Hoà, Nam Sách, Hải Dương | 02 xô |
| 26 | Đỗ Bá Ngọc | 3/2021 | H2 | at - VTĐ | c1 | Bắc Châu, Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên | 01 câu liêm |
| 27 | Đỗ Thành Công | 3/2021 | H2 | at - VTĐ | c1 | Vạn Tường, Bảo Khê, TP Hưng Yên, Hưng Yên | 01 câu liêm |
| 28 | Tống Anh Đức | 3/2021 | H2 | at - VTĐ | c1 | Ngũ Lão, Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên | 01 câu liêm |
| 29 | Phạm Xuân Hùng | 3/2021 | H2 | at - VTĐ | c1 | Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương | 01 bùi nhùi |
| 30 | Nguyễn Đức Thành | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Trịnh Xá, Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 31 | Nguyễn Đức Đúng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Bằng Ngang, Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 32 | Nguyễn Hữu Tùng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đông Tảo, Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên | 01 vỉ dập lửa |
| 33 | Lê Trần Hải Nam | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | P Nam Đồng, TP Hải Dương, H Dương | 01 vỉ dập lửa |
| 34 | Đào Minh Trường | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đại Tân, P Hoàng Tân, TP Chí Linh,H Dương | 01 vỉ dập lửa |
| 35 | Nguyễn Văn Đích | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Nghĩa Vy, Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thang |
| 36 | Lê Xuân Khải | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Bùi Xá, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 37 | Nguyễn Văn Đạt | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Điện Tiền, Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 38 | Nguyễn Văn Quý | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Yên Nho, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 39 | Nguyễn Văn Mạnh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Thanh Khương,Thuận Thành,Bắc Ninh | 01 thùng |
| 40 | Cao Đình Việt | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đại Tự, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 41 | Nguyễn Chí Hùng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Lam Cầu, Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 42 | Nguyễn Hữu Nam | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 43 | Dương Văn Quỳnh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 44 | Nguyễn Văn Thế | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Văn Quan, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 45 | Hoàng Sơn Hà | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | My Đồng, Hồng Phong, Thanh Miện, Hải Dương | 01 cuốc |
| 46 | Phạm Đức Anh | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Khu 7, P Quang Trung, TP Hải Dương, Hải Dương | 01 cuốc |
| 47 | Nguyễn Hồng Sáng | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 cuốc |
| 48 | Nguyễn Khắc Dương | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Thôn 4, Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên | 01 xẻng |
| 49 | Dương Thanh Hiếu | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đội 14, Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, Hưng Yên | 01 xẻng |
| 50 | Trần Văn Dũng | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Dốc Đơ, Canh Nậu, Yên Thế, Bắc Giang | 01 xẻng |
| 51 | Phạm Văn Dương | 9/2005 | 1//-SQ | ct | c2 | Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình |  |
| 52 | Phan Đình Nam | 9/2012 | 3/-SQ | pct | c2 | Nam Lâm, Nam Đàn, Nghệ An |  |
| 53 | Võ Đức Mạnh | 9/2015 | 2/-SQ | bt | c2 | Phường Bến Thuỷ, TP Vinh, Nghệ An | 02 xô |
| 54 | Nguyễn Viết Thắng | 9/2017 | 2/-SQ | bt | c2 | Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh | 02 xô |
| 55 | Phạm Văn Tĩnh | 2/2000 | 4/-CN | TSC | c2 | Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương | 02 xô |
| 56 | Nghiêm Ngọc Đức | 9/2015 | 1/-CN | Lxe | c2 | TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang | 01 câu liêm |
| 57 | Tô Văn Sơn | 2/2021 | H2 | at - HTĐ | c2 | Bến Hồ, Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 câu liêm |
| 58 | Nguyễn Văn Sơn | 2/2021 | H2 | at - HTĐ | c2 | Bãi Lát, Tam Tiến, Yên Thế, Bắc Giang | 01 câu liêm |
| 59 | Ngô Hoàng Dũng | 2/2022 | B1 | Chiến sĩ | c2 | Phúc Tá, Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 60 | Đỗ Văn Vũ | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Bình Minh, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 61 | Vũ Văn Duẩn | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tân Hợp, Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương | 01 bùi nhùi |
| 62 | Trần Quang Khánh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Hoàng Hạ, Kim Xá, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 01 vỉ dập lửa |
| 63 | Trần Văn Pháp | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 vỉ dập lửa |
| 64 | Đỗ Công Lập | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 vỉ dập lửa |
| 65 | Vũ Đức Anh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Thôn Phủ, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thang |
| 66 | Nguyễn Đức Tuấn | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 67 | Nguyễn Đình Triển | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 68 | Nguyễn Đức Hải | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 69 | Nguyễn Văn Minh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 70 | Nguyễn Thế Dũng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 71 | Ngô Văn Minh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 72 | Lê Xuân Quyền | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Phương Quan, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thang |
| 73 | Đồng Văn Khải | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Thôn Vạc, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương | 02 xô |
| 74 | Phạm Quang Hùng | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tòng Hoá, Đoàn Kết, Thanh Miện, Hải Dương | 02 xô |
| 75 | Tạ Duy Thao | 2/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Tâm, Tân Lập, Lục Ngạn, Bắc Giang | 01 cuốc |
| 76 | Nguyễn Văn Định | 2/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | La Xa, Đồng Vương, Yên Thế, Bắc Giang | 01 cuốc |
| 77 | Trần Hữu Lâm | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Vĩnh Tiền, Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên | 01 cuốc |
| 78 | Trần Văn Đạt | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Cốc Ngang, Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên | 01 xẻng |
| 79 | Nguyễn Quang Huy | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Nội Doanh, Đông Ninh, Khoái Châu, Hưng Yên | 01 xẻng |
| 80 | Vũ Văn Đình | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương | 01 xẻng |

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

- Tổng quân số: 80 đ/c (SQ=11, CN= 07, HSQ- CS=62)

c1= 30 (SQ= 03, CN= 02, HSQ- CS= 25)

c2= 30 (SQ= 04, CN= 02, HSQ- CS= 24)

d.bộ= 20 (SQ= 04, CN= 03, HSQ- CS= 13)

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **VẬT CHẤT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Lương Tuấn Hùng | 2/2003 | 1//-SQ | dt | d bộ | Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc giang |  |
| 02 | Nguyễn Tuấn Anh | 9/2003 | 3/-SQ | TLHC | d bộ | Hải Hà, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá |  |
| 03 | Nguyễn Trung Hiếu | 9/2005 | 1//-SQ | pdt | d bộ | Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang |  |
| 04 | Hồ Hồng Phong | 9/2012 | 4/ - SQ | TLTM | d bộ | Hoà Sơn, Đô Lương, Nghệ An |  |
| 05 | Nguyễn Văn Bình | 9/1991 | 1//-CN | NVQY | d bộ | Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá |  |
| 06 | Ngô Trọng Hùng | 9/1994 | 4/- CN | NVQN | d bộ | Trưng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ | 01 xô |
| 07 | Nguyễn Văn Chung | 2/1998 | 1//-CN | NVQK | d bộ | Thượng Lan, Việt Yên. Bắc Giang | 01 xô |
| 08 | Hùng Phương Nam | 2/2021 | H2 | at - VTĐ | d bộ | Hố Dích, Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang | 01 câu liêm |
| 09 | Trần Xuân Trưởng | 2/2021 | B1 | C/s TT | d bộ | Thái Hà, Đồng Vương, Yên Thế, Bắc Giang | 01 bùi nhùi |
| 10 | Nông Văn Thuỷ | 2/2021 | B1 | C/s TT | d bộ | Trại Vanh, Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang | 01 bùi nhùi |
| 11 | Vi Văn Đông | 2/2021 | B1 | C/s TT | d bộ | Đồng Nấm, Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang | 01 vỉ dập lửa |
| 12 | Lăng Ngọc Doanh | 2/2021 | B1 | C/s TT | d bộ | Đền Hồng, Hồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang | 01 vỉ dập lửa |
| 13 | Nguyễn Văn Hoàng | 2/2021 | B1 | N. quân | d bộ | Bình Minh, Đồng Vương, Yên Thế, Bắc Giang | 01 thang |
| 14 | Nguyễn Văn Việt | 2/2021 | B1 | N. quân | d bộ | Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 cuốc |
| 15 | Nguyễn Văn Hoàng | 2/2021 | B1 | N. quân | d bộ | Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 cuốc |
| 16 | Phạm Văn Thành | 2/2021 | B1 | N. quân | d bộ | Vĩnh Lại, Vĩnh Hưng, Bình Giang, Hải Dương | 01 xẻng |
| 17 | Trương Lâm Duy | 2/2022 | B1 | N. quân | d bộ | Khu 5, Phường Phú Thứ, TX Kinh Môn, Hải Dương | 01 xẻng |
| 18 | Nguyễn Văn Khương | 2/2022 | B1 | N. quân | d bộ | Phường Ái Quốc,TP Hải Dương,H Dương | 02 xô |
| 19 | Ngô Thế Linh | 2/2022 | B1 | C/sĩ LL/d | d bộ | Chân Lạc, Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh | 02 xô |
| 20 | Dương Văn Học | 2/2022 | B1 | Q.bưu | d bộ | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 21 | Cao Xuân Hà | 3/2008 | 4/-SQ | ct | c1 | Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 22 | Nguyễn Văn Dũng | 9/2011 | 3/ - SQ | pct | c1 | Xóm 10, Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình |  |
| 23 | Đỗ Anh Tuyền | 9/2017 | 1/ - SQ | bt | c1 | Cần Kiệm, Thạch Thất, TP Hà Nội | 02 xô |
| 24 | Hoàng Văn Hạnh | 2/1993 | 1//-CN | ĐT 15W | c1 | Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang | 02 xô |
| 25 | Nguyễn Văn Hoà | 2/2000 | 3/-CN | ĐT 15W | c1 | Cộng Hoà, Nam Sách, Hải Dương | 02 xô |
| 26 | Đỗ Bá Ngọc | 3/2021 | H2 | at - VTĐ | c1 | Bắc Châu, Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên | 01 câu liêm |
| 27 | Đỗ Thành Công | 3/2021 | H2 | at - VTĐ | c1 | Vạn Tường, Bảo Khê, TP Hưng Yên, Hưng Yên | 01 câu liêm |
| 28 | Tống Anh Đức | 3/2021 | H2 | at - VTĐ | c1 | Ngũ Lão, Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên | 01 câu liêm |
| 29 | Phạm Xuân Hùng | 3/2021 | H2 | at - VTĐ | c1 | Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương | 01 bùi nhùi |
| 30 | Nguyễn Đức Thành | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Trịnh Xá, Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 31 | Nguyễn Đức Đúng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Bằng Ngang, Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 32 | Nguyễn Hữu Tùng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đông Tảo, Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên | 01 vỉ dập lửa |
| 33 | Lê Trần Hải Nam | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | P Nam Đồng, TP Hải Dương, H Dương | 01 vỉ dập lửa |
| 34 | Đào Minh Trường | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đại Tân, P Hoàng Tân, TP Chí Linh,H Dương | 01 vỉ dập lửa |
| 35 | Nguyễn Văn Đích | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Nghĩa Vy, Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thang |
| 36 | Lê Xuân Khải | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Bùi Xá, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 37 | Nguyễn Văn Đạt | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Điện Tiền, Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 38 | Nguyễn Văn Quý | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Yên Nho, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 39 | Nguyễn Văn Mạnh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Thanh Khương,Thuận Thành,Bắc Ninh | 01 thùng |
| 40 | Cao Đình Việt | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đại Tự, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 41 | Nguyễn Chí Hùng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Lam Cầu, Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 42 | Nguyễn Hữu Nam | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 43 | Dương Văn Quỳnh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 44 | Nguyễn Văn Thế | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Văn Quan, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 45 | Hoàng Sơn Hà | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | My Đồng, Hồng Phong, Thanh Miện, Hải Dương | 01 cuốc |
| 46 | Phạm Đức Anh | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Khu 7, P Quang Trung, TP Hải Dương, Hải Dương | 01 cuốc |
| 47 | Nguyễn Hồng Sáng | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 cuốc |
| 48 | Nguyễn Khắc Dương | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Thôn 4, Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên | 01 xẻng |
| 49 | Dương Thanh Hiếu | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đội 14, Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, Hưng Yên | 01 xẻng |
| 50 | Trần Văn Dũng | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Dốc Đơ, Canh Nậu, Yên Thế, Bắc Giang | 01 xẻng |
| 51 | Phạm Văn Dương | 9/2005 | 1//-SQ | ct | c2 | Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình |  |
| 52 | Phan Đình Nam | 9/2012 | 3/-SQ | pct | c2 | Nam Lâm, Nam Đàn, Nghệ An |  |
| 53 | Võ Đức Mạnh | 9/2015 | 2/-SQ | bt | c2 | Phường Bến Thuỷ, TP Vinh, Nghệ An | 02 xô |
| 54 | Nguyễn Viết Thắng | 9/2017 | 2/-SQ | bt | c2 | Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh | 02 xô |
| 55 | Phạm Văn Tĩnh | 2/2000 | 4/-CN | TSC | c2 | Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương | 02 xô |
| 56 | Nghiêm Ngọc Đức | 9/2015 | 1/-CN | Lxe | c2 | TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang | 01 câu liêm |
| 57 | Tô Văn Sơn | 2/2021 | H2 | at - HTĐ | c2 | Bến Hồ, Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 câu liêm |
| 58 | Nguyễn Văn Sơn | 2/2021 | H2 | at - HTĐ | c2 | Bãi Lát, Tam Tiến, Yên Thế, Bắc Giang | 01 câu liêm |
| 59 | Ngô Hoàng Dũng | 2/2022 | B1 | Chiến sĩ | c2 | Phúc Tá, Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 60 | Đỗ Văn Vũ | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Bình Minh, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 61 | Vũ Văn Duẩn | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tân Hợp, Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương | 01 bùi nhùi |
| 62 | Trần Quang Khánh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Hoàng Hạ, Kim Xá, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 01 vỉ dập lửa |
| 63 | Trần Văn Pháp | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 vỉ dập lửa |
| 64 | Đỗ Công Lập | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 vỉ dập lửa |
| 65 | Vũ Đức Anh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Thôn Phủ, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thang |
| 66 | Nguyễn Đức Tuấn | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 67 | Nguyễn Đình Triển | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 68 | Nguyễn Đức Hải | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 69 | Nguyễn Văn Minh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 70 | Nguyễn Thế Dũng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 71 | Ngô Văn Minh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 72 | Lê Xuân Quyền | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Phương Quan, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thang |
| 73 | Đồng Văn Khải | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Thôn Vạc, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương | 02 xô |
| 74 | Phạm Quang Hùng | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tòng Hoá, Đoàn Kết, Thanh Miện, Hải Dương | 02 xô |
| 75 | Tạ Duy Thao | 2/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Tâm, Tân Lập, Lục Ngạn, Bắc Giang | 01 cuốc |
| 76 | Nguyễn Văn Định | 2/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | La Xa, Đồng Vương, Yên Thế, Bắc Giang | 01 cuốc |
| 77 | Trần Hữu Lâm | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Vĩnh Tiền, Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên | 01 cuốc |
| 78 | Trần Văn Đạt | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Cốc Ngang, Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên | 01 xẻng |
| 79 | Nguyễn Quang Huy | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Nội Doanh, Đông Ninh, Khoái Châu, Hưng Yên | 01 xẻng |
| 80 | Vũ Văn Đình | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương | 01 xẻng |

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

- Tổng quân số: 60 đ/c (SQ=08, CN= 04, HSQ- CS=48)

c1= 25 (SQ= 03, CN= 01, HSQ- CS= 21)

c2= 25 (SQ= 03, CN= 01, HSQ- CS= 21)

d.bộ= 10 (SQ= 02, CN= 02, HSQ- CS= 06)

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Nguyễn Trung Hiếu | 9/2005 | 1//-SQ | pdt | d bộ | Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang |  |
| 02 | Hồ Hồng Phong | 9/2012 | 4/ - SQ | TLTM | d bộ | Hoà Sơn, Đô Lương, Nghệ An | 02 xô |
| 03 | Nguyễn Văn Bình | 9/1991 | 1//-CN | NVQY | d bộ | Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá | 02 xô |
| 04 | Nguyễn Văn Chung | 2/1998 | 1//-CN | NVQK | d bộ | Thượng Lan, Việt Yên. Bắc Giang | 01 thang |
| 05 | Hùng Phương Nam | 2/2021 | H2 | at - VTĐ | d bộ | Hố Dích, Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang | 01 câu liêm |
| 06 | Trần Xuân Trưởng | 2/2021 | B1 | C/s TT | d bộ | Thái Hà, Đồng Vương, Yên Thế, Bắc Giang | 01 bùi nhùi |
| 07 | Nông Văn Thuỷ | 2/2021 | B1 | C/s TT | d bộ | Trại Vanh, Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang | 01 bùi nhùi |
| 08 | Vi Văn Đông | 2/2021 | B1 | C/s TT | d bộ | Đồng Nấm, Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang | 01 vỉ dập lửa |
| 09 | Lăng Ngọc Doanh | 2/2021 | B1 | C/s TT | d bộ | Đền Hồng, Hồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang | 01 cuốc |
| 10 | Nguyễn Văn Hoàng | 2/2021 | B1 | N. quân | d bộ | Bình Minh, Đồng Vương, Yên Thế, Bắc Giang | 01 xẻng |
| 11 | Cao Xuân Hà | 3/2008 | 4/-SQ | ct | c1 | Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang | 01 xô |
| 12 | Nguyễn Văn Dũng | 9/2011 | 3/ - SQ | cPQS | c1 | Xóm 10, Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình | 01 xô |
| 13 | Đỗ Anh Tuyền | 9/2017 | 1/ - SQ | bt | c1 | Cần Kiệm, Thạch Thất, TP Hà Nội | 01 xô |
| 14 | Nguyễn Văn Hoà | 2/2000 | 3/-CN | ĐT 15W | c1 | Cộng Hoà, Nam Sách, Hải Dương | 01 xô |
| 15 | Tống Anh Đức | 3/2021 | H2 | at - VTĐ | c1 | Ngũ Lão, Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên | 01 câu liêm |
| 16 | Phạm Xuân Hùng | 3/2021 | H2 | at - VTĐ | c1 | Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương | 01 câu liêm |
| 17 | Nguyễn Đức Thành | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Trịnh Xá, Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 18 | Nguyễn Đức Đúng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Bằng Ngang, Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 19 | Nguyễn Hữu Tùng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đông Tảo, Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 20 | Lê Trần Hải Nam | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | P Nam Đồng, TP Hải Dương, H Dương | 01 vỉ dập lửa |
| 21 | Đào Minh Trường | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đại Tân, P Hoàng Tân, TP Chí Linh,H Dương | 01 vỉ dập lửa |
| 22 | Nguyễn Văn Đích | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Nghĩa Vy, Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 vỉ dập lửa |
| 23 | Lê Xuân Khải | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Bùi Xá, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thang |
| 24 | Nguyễn Văn Đạt | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Điện Tiền, Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 25 | Nguyễn Văn Quý | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Yên Nho, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 26 | Nguyễn Văn Mạnh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Thanh Khương,Thuận Thành,Bắc Ninh | 01 thùng |
| 27 | Cao Đình Việt | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đại Tự, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 xô |
| 28 | Nguyễn Chí Hùng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Lam Cầu, Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 xô |
| 29 | Nguyễn Hữu Nam | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 xô |
| 30 | Dương Văn Quỳnh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 xẻng |
| 31 | Nguyễn Văn Thế | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Văn Quan, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 xẻng |
| 32 | Hoàng Sơn Hà | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | My Đồng, Hồng Phong, Thanh Miện, Hải Dương | 01 xẻng |
| 33 | Phạm Đức Anh | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Khu 7, P Quang Trung, TP Hải Dương, Hải Dương | 01 cuốc |
| 34 | Nguyễn Hồng Sáng | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 cuốc |
| 35 | Nguyễn Khắc Dương | 3/2021 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Thôn 4, Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên | 01 cuốc |
| 36 | Phạm Văn Dương | 9/2005 | 1//-SQ | ct | c2 | Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình | 01 xô |
| 37 | Phan Đình Nam | 9/2012 | 3/-SQ | pct | c2 | Nam Lâm, Nam Đàn, Nghệ An | 01 xô |
| 38 | Nguyễn Viết Thắng | 9/2017 | 2/-SQ | bt | c2 | Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh | 01 xô |
| 39 | Nghiêm Ngọc Đức | 9/2015 | 1/-CN | Lxe | c2 | TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang | 01 xô |
| 40 | Tô Văn Sơn | 2/2021 | H2 | at - HTĐ | c2 | Bến Hồ, Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 câu liêm |
| 41 | Nguyễn Văn Sơn | 2/2021 | H2 | at - HTĐ | c2 | Bãi Lát, Tam Tiến, Yên Thế, Bắc Giang | 01 câu liêm |
| 42 | Ngô Hoàng Dũng | 2/2022 | B1 | Chiến sĩ | c2 | Phúc Tá, Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 43 | Đỗ Văn Vũ | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Bình Minh, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 44 | Vũ Văn Duẩn | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tân Hợp, Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương | 01 bùi nhùi |
| 45 | Trần Quang Khánh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Hoàng Hạ, Kim Xá, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 01 vỉ dập lửa |
| 46 | Trần Văn Pháp | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 vỉ dập lửa |
| 47 | Đỗ Công Lập | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 48 | Vũ Đức Anh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Thôn Phủ, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thang |
| 49 | Nguyễn Đức Tuấn | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 50 | Nguyễn Đình Triển | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 51 | Nguyễn Đức Hải | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 52 | Nguyễn Văn Minh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 53 | Nguyễn Thế Dũng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 xô |
| 54 | Ngô Văn Minh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 xô |
| 55 | Lê Xuân Quyền | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Phương Quan, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 xẻng |
| 56 | Đồng Văn Khải | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Thôn Vạc, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương | 01 xẻng |
| 57 | Phạm Quang Hùng | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tòng Hoá, Đoàn Kết, Thanh Miện, Hải Dương | 01 xẻng |
| 58 | Tạ Duy Thao | 2/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Tâm, Tân Lập, Lục Ngạn, Bắc Giang | 01 cuốc |
| 59 | Nguyễn Văn Định | 2/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | La Xa, Đồng Vương, Yên Thế, Bắc Giang | 01 cuốc |
| 60 | Trần Hữu Lâm | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Vĩnh Tiền, Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên | 01 cuốc |

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

- Tổng quân số: 40 đ/c (SQ=06, CN= 01, HSQ- CS=33)

c1= 18 (SQ= 02, CN= 01, HSQ- CS= 15)

c2= 18 (SQ= 02, CN= 0, HSQ- CS= 16)

d.bộ= 04 (SQ= 02, CN= 0, HSQ- CS= 02)

| **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 | Hồ Hồng Phong | 9/2012 | 4/ - SQ | TLTM | d bộ | Hoà Sơn, Đô Lương, Nghệ An |  |
| 03 | Nguyễn Văn Việt | 2/2021 | B1 | N. quân | d bộ | Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
| 04 | Nguyễn Văn Hoàng | 2/2021 | B1 | N. quân | d bộ | Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
| 05 | Nguyễn Văn Dũng | 9/2011 | 3/ - SQ | cPQS | c1 | Xóm 10, Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình |  |
| 06 | Đỗ Anh Tuyền | 9/2017 | 1/ - SQ | bt | c1 | Cần Kiệm, Thạch Thất, TP Hà Nội | 02 xô |
| 07 | Hoàng Văn Hạnh | 2/1993 | 1//-CN | ĐT 15W | c1 | Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang | 02 xô |
| 08 | Nguyễn Đức Thành | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Trịnh Xá, Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 câu liêm |
| 09 | Nguyễn Đức Đúng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Bằng Ngang, Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên | 01 câu liêm |
| 10 | Nguyễn Hữu Tùng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đông Tảo, Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên | 01 bùi nhùi |
| 11 | Lê Trần Hải Nam | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | P Nam Đồng, TP Hải Dương, H Dương | 01 bùi nhùi |
| 12 | Đào Minh Trường | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đại Tân, P Hoàng Tân, TP Chí Linh,H Dương | 01 vỉ dập lửa |
| 13 | Nguyễn Văn Đích | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Nghĩa Vy, Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 vỉ dập lửa |
| 14 | Lê Xuân Khải | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Bùi Xá, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 vỉ dập lửa |
| 15 | Nguyễn Văn Đạt | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Điện Tiền, Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thang |
| 16 | Nguyễn Văn Quý | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Yên Nho, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 thùng |
| 17 | Nguyễn Văn Mạnh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Thanh Khương,Thuận Thành,Bắc Ninh | 01 thùng |
| 18 | Cao Đình Việt | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Đại Tự, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 19 | Nguyễn Chí Hùng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Lam Cầu, Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 cuốc |
| 20 | Nguyễn Hữu Nam | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 cuốc |
| 21 | Dương Văn Quỳnh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xẻng |
| 22 | Nguyễn Văn Thế | 2/2022 | B1 | C/sĩ - VTĐ | c1 | Văn Quan, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 xẻng |
| 23 | Phạm Văn Dương | 9/2005 | 1//-SQ | ct | c2 | Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình |  |
| 24 | Nguyễn Văn Canh | 3/2018 | 2/-SQ | bt | c2 | Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh | 02 xô |
| 25 | Ngô Hoàng Dũng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Phúc Tá, Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên | 02 xô |
| 26 | Đỗ Văn Vũ | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Bình Minh, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên | 01 câu liêm |
| 27 | Vũ Văn Duẩn | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tân Hợp, Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương | 01 câu liêm |
| 28 | Trần Quang Khánh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Hoàng Hạ, Kim Xá, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 01 bùi nhùi |
| 29 | Trần Văn Pháp | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 bùi nhùi |
| 30 | Đỗ Công Lập | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 vỉ dập lửa |
| 31 | Vũ Đức Anh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Thôn Phủ, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 vỉ dập lửa |
| 32 | Nguyễn Đức Tuấn | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thang |
| 33 | Nguyễn Đình Triển | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 34 | Nguyễn Đức Hải | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 thùng |
| 35 | Nguyễn Văn Minh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 thùng |
| 36 | Nguyễn Thế Dũng | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 xô |
| 37 | Ngô Văn Minh | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 02 cuốc |
| 38 | Lê Xuân Quyền | 2/2022 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Phương Quan, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | 01 cuốc |
| 39 | Đồng Văn Khải | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Thôn Vạc, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương | 02 xẻng |
| 40 | Phạm Quang Hùng | 3/2021 | B1 | C/sĩ - HTĐ | c2 | Tòng Hoá, Đoàn Kết, Thanh Miện, Hải Dương | 01 xẻng |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thiếu tá Lương Tuấn Hùng** |