|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2020* |

**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=12, CN= 06, HSQ- CS=62)

c1= 28 : SQ= 03, CN= 00, HSQ- CS= 25

c2= 27 : SQ= 03, CN= 00, HSQ- CS= 24

d.B= 25 : SQ= 05, CN= 06, HSQ- CS= 14

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | §ç §øc Tó | 9/2005 | 4/- SQ | dT | d.bộ | Phó L©m, Tiªn Du, Bắc Ninh |  |
| 02 | Đỗ Văn Hai | 9/2009 | 4/- SQ | ctvp/d | “ | Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang |  |
| 03 | Lương Tuấn Hùng | 2/2003 | 1//- SQ | pdt | “ | T©n DÜnh, L¹ng Giang, BG |  |
| 02 | Vũ Mạnh Quyền | 9/2005 | 1//-SQ | TLTM | “ | Phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, TB |  |
| 05 | Trần Thanh Tường | 9/2009 | 3/- SQ | TLTM | “ | Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh |  |
| 06 | NguyÔn V¨n B×nh | 9/1991 | 1//-CN | N/vY sÜ | “ | §Þnh H¶i, Yªn §Þnh, Thanh Hãa |  |
| 07 | Ng« Träng Hïng | 9/1994 | 3/- CN | NVQN | “ | H÷u §«, §oan Hïng, Phú Thọ |  |
| 08 | Bïi V¨n TuyÕn | 2/1995 | 4/-CN | NVQL | “ | Hoµng T©n,ChÝ Linh, H¶i D­¬ng |  |
| 09 | Nguyễn Văn Chung | 2/1998 | 3/-CN | NVQK | “ | Thượng Lan, Việt Yên. Bắc Giang |  |
| 10 | Trần Xuân Hoàng | 3/1999 | 4/-CN | NVTC | “ | Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên |  |
| 11 | Vò §×nh B×nh | 9/1993 | 3/-CN | NVN.ăn | “ | Hùng Thắng, Bình Giang, HD |  |
| 12 | Trần Văn Quang | 2/2019 | H2 | NVY.tá | “ | P.Tứ Minh, TP Hải Dương, Hải Dương |  |
| 13 | Trần Văn Huế | 2/2019 | B1 | “ | “ | TT Thanh Sơn, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 14 | Nông Văn Tuyền | 2/2019 | “ | “ | “ | An Lập, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 15 | Hoàng Văn Hào | 2/2019 | “ | “ | “ | Phúc Thắng, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 16 | Hoàng Văn Hậu | 2/2019 | “ | “ | “ | Vĩnh Khương, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 17 | Lương Văn Chiến | 2/2019 | “ | “ | “ | Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên |  |
| 18 | Đặng Hoàng Ánh | 2/2019 | “ | “ | “ | Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 19 | TrÇn §¨ng Huy | 2/2019 | “ | “ | “ | Lª Lîi, TP ChÝ Linh, H¶i D­¬ng |  |
| 20 | Trịnh Đình Long | 2/2019 | “ | “ | “ | Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
| 21 | Vũ Văn Dương | 2/2019 | “ | “ | “ | An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội |  |
| 22 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 2/2019 | “ | “ | “ | Phượng Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 23 | Nguyễn Văn Minh | 2/2020 | “ | “ | “ | TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang |  |
| 24 | Nguyễn Mạnh Định | 2/2020 | “ | “ | “ | P. Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, BG |  |
| 25 | Bùi Việt Hoàn | 2/2020 | “ | “ | “ | Đồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 26 | Nguyễn Trung Hiếu | 9/2005 | 4/-SQ | ct | c1 | Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang |  |
| 27 | Nguyễn Văn Tiệp | 2/2019 | H2 | NVY.tá | “ | Tân Trào, Thanh Miện, Hải Dương |  |
| 28 | Hå Hång Phong | 9/2012 | 3/-SQ | bt | “ | Hßa S¬n, §« L­¬ng, NghÖ An |  |
| 29 | Nguyễn Văn Thành | 9/2019 | H2 | NVBV | “ | Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 30 | Hoàng Văn Quang | ,, | ,, | ,, | “ | Ứng Hoè, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 31 | Lê Văn Thành | ,, | ,, | ,, | “ | Tiền Tiến, Thanh Hà, Hải Dương |  |
| 32 | Phạm Văn Minh | ,, | ,, | ,, | “ | Bảo Khê, TP Hưng Yên, Hưng Yên |  |
| 33 | Phạm Hữu Văn | ,, | ,, | ,, | “ | Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên |  |
| 34 | Nguyễn Văn Huy | 2/2020 | ,, | at | “ | Thanh Trù, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc |  |
| 35 | Nguyễn Đắc Nghiêm | 2/2020 | B1 | CS | “ | Tương Giang, TX Từ Sơn, Bắc Ninh |  |
| 36 | Hoàng Văn Hoan | ,, | ,, | ,, | “ | Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 37 | Đàm Văn Đoàn | ,, | ,, | ,, | “ | Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 38 | Đoàn Quang Hiển | ,, | ,, | ,, | “ | Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 39 | Nguyễn Văn Linh | ,, | ,, | ,, | “ | Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 40 | Vũ Đặng Việt Anh | ,, | ,, | ,, | “ | Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 41 | Lê Văn Lực | 9/2011 | 3/- SQ | bt | “ | §Þnh T©n, Yªn §Þnh, Thanh Hãa |  |
| 42 | Vũ Xuân Thuyên | 2/2019 | H2 | at | “ | Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên |  |
| 43 | Nguyễn Văn Đủ | 2/2020 | “ | ,, | “ | Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 44 | Hoàng Trung Đức | 2/2019 | “ | ,, | “ | An Bá, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 45 | Tạ Long Nhật | 2/2020 | “ | ,, | “ | Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 46 | Nông Văn Khánh | 2/2019 | B1 | CS | “ | An Lập, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 47 | Đỗ Khắc Lam | ,, | ,, | ,, | “ | Phó L©m, Tiªn Du, B¾c Ninh |  |
| 48 | Trương Mạnh Tuyến | ,, | ,, | ,, | “ | Trï Hùu, Lôc Ng¹n, B¾c Giang |  |
| 49 | Lục Tuấn Anh | ,, | ,, | ,, | “ | Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 50 | Lê Văn Hùng | ,, | ,, | ,, | “ | Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 51 | Hoàng Văn Hiền | ,, | ,, | ,, | “ | Bång Am, S¬n §éng, B¾c Giang |  |
| 52 | Ngô Minh Tuấn | ,, | ,, | ,, | “ | P Kh¾c NiÖm, TP B¾c Ninh, B¾c Ninh |  |
| 53 | Phạm Kim Đức | 2/2020 | ,, | ,, | “ | Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 54 | Đào Văn Nam | 9/2005 | 4/-SQ | ct | c2 | Xuân Mai, Chương Mỹ, TP Hà Nội |  |
| 55 | Dương Kim Sơn | 2/2008 | 3/-SQ | pct | “ | P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh |  |
| 56 | Võ Đức Mạnh | 9/2014 | 2/-SQ | bt | “ | Phường Bến Thủy,TP Vinh, Nghệ An |  |
| 57 | Khúc Văn Thìn | 2/2019 | H2 | at | “ | Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, HY |  |
| 58 | Nguyễn Văn Hiến | 2/2020 | “ | CS | “ | Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 59 | Nghiêm Phương Anh | 2/2020 | “ | “ | “ | Khu 1, TT Kép, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 60 | Hoàng Văn Lĩnh | 2/2020 | “ | “ | “ | An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 61 | Ngụy Đình Nam | 2/2020 | “ | “ | “ | Thanh Bình, Tân Thịnh, Lạng Giang, BG |  |
| 62 | Nguyễn Văn Lưu | 2/2020 | “ | “ | “ | Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 63 | Dương Đức Chung | 2/2020 | “ | “ | “ | Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
| 64 | Phạm Đức Toàn | 2/2020 | “ | “ | “ | Đồng Thanh, Kim Động , H.Yên |  |
| 65 | Nguyễn Hoài Nam | 2/2020 | “ | “ | “ | Song Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang |  |
| 66 | Lục Văn Trọng | 2/2020 | “ | “ | “ | Na Hem, Hộ Đáp,Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 67 | Nguyễn Mạnh Hùng | 2/2020 | “ | “ | “ | Cừu Cao, Văn Giang, Hưng Yên |  |
| 68 | Trịnh Công Dương | 2/2020 | “ | “ | “ | Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 69 | Nguyễn N Tuấn Anh | 2/2020 | “ | “ | “ | Giời Tế, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 70 | Bùi Văn Đến | 2/2020 | “ | “ | “ | Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 71 | Nguyễn Văn Vũ | 2/2020 | “ | “ | “ | Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 72 | Đỗ Đình Khương | 2/2020 | “ | “ | “ | Giới Tế, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 73 | Bùi Văn Hùng | 2/2020 | “ | “ | “ | Hoành Bồ, Lê Hồng, Thanh Miện, HD |  |
| 74 | Tạ Xuân Thủy | 2/2020 | “ | “ | “ | Hoành Bồ, Lê Hồng, Thanh Miện, HD |  |
| 75 | Lê Hoàng Anh | 2/2020 | “ | “ | “ | Cáp Hạ, Trung Kênh, Lương Tài, BN |  |
| 76 | Phạm Văn Thuyên | 2/2020 | “ | “ | “ | Bình Dương, Cổ Bì, Bình Giang, HD |  |
| 77 | Nguyễn Đức Hiếu | 2/2020 | “ | “ | “ | Đồng Tái, Thống Kênh, Gia Lộc, HD |  |
| 78 | Vũ Văn Quý | 2/2020 | “ | “ | “ | Đồng Đức, Thống Kênh, Gia Lộc, HD |  |
| 79 | Đỗ Tiến Anh | 2/2020 | “ | “ | “ | Thôn Chè, Miên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 80 | Lê Di Đan | 2/2020 | “ | “ | “ | Đồng Than, Đồng Than, Yên Mỹ, HY |  |

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

- Tổng quân số: 80 đ/c (SQ=11, CN= 06, HSQ- CS=63)

c1= 28 : SQ= 03, CN= 00, HSQ- CS= 25

c2= 27 : SQ= 03, CN= 00, HSQ- CS= 24

d.B= 25 : SQ= 05, CN= 06, HSQ- CS= 14

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | §ç §øc Tó | 9/2005 | 4/- SQ | dT | d.bộ | Phó L©m, Tiªn Du, Bắc Ninh |  |
| 02 | Đỗ Văn Hai | 9/2009 | 4/- SQ | ctvp/d | “ | Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang |  |
| 03 | Lương Tuấn Hùng | 2/2003 | 1//- SQ | pdt | “ | T©n DÜnh, L¹ng Giang, BG |  |
| 02 | Vũ Mạnh Quyền | 9/2005 | 1//-SQ | TLTM | “ | Phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, TB |  |
| 05 | Trần Thanh Tường | 9/2009 | 3/- SQ | TLTM | “ | Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh |  |
| 06 | NguyÔn V¨n B×nh | 9/1991 | 1//-CN | N/vY sÜ | “ | §Þnh H¶i, Yªn §Þnh, Thanh Hãa |  |
| 07 | Ng« Träng Hïng | 9/1994 | 3/- CN | NVQN | “ | H÷u §«, §oan Hïng, PT |  |
| 08 | Bïi V¨n TuyÕn | 2/1995 | 4/-CN | NVQL | “ | Hoµng T©n,ChÝ Linh, H¶i D­¬ng |  |
| 09 | Nguyễn Văn Chung | 2/1998 | 3/-CN | NVQK | “ | Thượng Lan, Việt Yên. Bắc Giang |  |
| 10 | Trần Xuân Hoàng | 3/1999 | 4/-CN | NVTC | “ | Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên |  |
| 11 | Vò §×nh B×nh | 9/1993 | 3/-CN | NVN.ăn | “ | Hùng Thắng, Bình Giang, HD |  |
| 12 | Trần Văn Quang | 2/2019 | H2 | NVY.tá | “ | P.Tứ Minh, TP Hải Dương, Hải Dương |  |
| 13 | Trần Văn Huế | “ | B1 | “ | “ | TT Thanh Sơn, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 14 | Nông Văn Tuyền | “ | “ | “ | “ | An Lập, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 15 | Hoàng Văn Hào | “ | “ | “ | “ | Phúc Thắng, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 16 | Hoàng Văn Hậu | “ | “ | “ | “ | Vĩnh Khương, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 17 | Lương Văn Chiến | “ | “ | “ | “ | Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên |  |
| 18 | Đặng Hoàng Ánh | “ | “ | “ | “ | Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 19 | TrÇn §¨ng Huy | “ | “ | “ | “ | Lª Lîi, TP ChÝ Linh, H¶i D­¬ng |  |
| 20 | Trịnh Đình Long | “ | “ | “ | “ | Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
| 21 | Vũ Văn Dương | “ | “ | “ | “ | An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội |  |
| 22 | Nguyễn Hoàng Tuấn | “ | “ | “ | “ | Phượng Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 23 | Nguyễn Văn Minh | 2/2020 | “ | “ | “ | TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang |  |
| 24 | Nguyễn Mạnh Định | “ | “ | “ | “ | P. Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, BG |  |
| 25 | Bùi Việt Hoàn | “ | “ | “ | “ | Đồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 26 | Cao Xuân Hà | 9/2005 | 4/-SQ | ct | c1 | Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang |  |
| 27 | Nguyễn Văn Tiệp | 2/2019 | H2 | NVY.tá | “ | Tân Trào, Thanh Miện, Hải Dương |  |
| 28 | Hå Hång Phong | 9/2012 | 3/-SQ | bt | “ | Hßa S¬n, §« L­¬ng, NghÖ An |  |
| 29 | Nguyễn Văn Thành | 9/2019 | H2 | NVBV | “ | Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 30 | Hoàng Văn Quang | ,, | ,, | ,, | “ | Ứng Hoè, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 31 | Lê Văn Thành | ,, | ,, | ,, | “ | Tiền Tiến, Thanh Hà, Hải Dương |  |
| 32 | Phạm Văn Minh | ,, | ,, | ,, | “ | Bảo Khê, TP Hưng Yên, Hưng Yên |  |
| 33 | Phạm Hữu Văn | ,, | ,, | ,, | “ | Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên |  |
| 34 | Phạm Văn Quang | 2/2020 | ,, | at | “ | Thanh Trù, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc |  |
| 35 | Đỗ Văn Trung | “ | B1 | CS | “ | Tương Giang, TX Từ Sơn, Bắc Ninh |  |
| 36 | Nguyễn Ngọc Tuấn | ,, | ,, | ,, | “ | Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 37 | Nguyễn Văn Trà | ,, | ,, | ,, | “ | Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 38 | Nguyễn Văn Lâm | ,, | ,, | ,, | “ | Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 39 | Nguyễn Văn Linh | ,, | ,, | ,, | “ | Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 40 | Vũ Đặng Việt Anh | ,, | ,, | ,, | “ | Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 41 | Lê Văn Lực | 9/2011 | 3/- SQ | bt | “ | §Þnh T©n, Yªn §Þnh, Thanh Hãa |  |
| 42 | Hoàng Trung Đức | 2/2019 | H2 | at | “ | Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên |  |
| 43 | Tạ Long Nhật | 2/2020 | “ | ,, | “ | Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 44 | Nguyễn Văn Long | 2/2019 | “ | ,, | “ | An Bá, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 45 | Nguyễn Xuân Hậu | 2/2020 | “ | ,, | “ | Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 46 | Nguyễn Thành Long | 2/2019 | B1 | CS | “ | An Lập, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 47 | Lê Văn Hùng | ,, | ,, | ,, | “ | Phó L©m, Tiªn Du, B¾c Ninh |  |
| 48 | Lê Việt Hoàng Anh | ,, | ,, | ,, | “ | Trï Hùu, Lôc Ng¹n, B¾c Giang |  |
| 49 | Đặng Xuân Tỉnh | ,, | ,, | ,, | “ | Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 50 | Nguyễn Duy Tuân | ,, | ,, | ,, | “ | Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 51 | Hoàng Văn Hiền | ,, | ,, | ,, | “ | Bång Am, S¬n §éng, B¾c Giang |  |
| 52 | Ngô Minh Tuấn | ,, | ,, | ,, | “ | P Kh¾c NiÖm, TP B¾c Ninh, B¾c Ninh |  |
| 53 | Phạm Kim Đức | 2/2020 | ,, | ,, | “ | Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 54 | Đào Văn Nam | 9/2005 | 4/-SQ | ct | c2 | Xuân Mai, Chương Mỹ, TP Hà Nội |  |
| 55 | Dương Kim Sơn | 2/2008 | 3/-SQ | pct | “ | P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh |  |
| 56 | Võ Đức Mạnh | 9/2014 | 2/-SQ | bt | “ | Phường Bến Thủy,TP Vinh, Nghệ An |  |
| 57 | Bùi Văn Hùng | 2/2019 | B1 | CS | “ | Hoành Bồ, Lê Hồng, Thanh Miện, HD |  |
| 58 | Tạ Xuân Thủy | 2/2020 | “ | “ | “ | Hoành Bồ, Lê Hồng, Thanh Miện, HD |  |
| 59 | Lê Hoàng Anh | “ | “ | “ | “ | Cáp Hạ, Trung Kênh, Lương Tài, BN |  |
| 60 | Phạm Văn Thuyên | “ | “ | “ | “ | Bình Dương, Cổ Bì, Bình Giang, HD |  |
| 61 | Nguyễn Đức Hiếu | “ | “ | “ | “ | Đồng Tái, Thống Kênh, Gia Lộc, HD |  |
| 62 | Vũ Văn Quý | “ | “ | “ | “ | Đồng Đức, Thống Kênh, Gia Lộc, HD |  |
| 63 | Đỗ Tiến Anh | “ | “ | “ | “ | Thôn Chè, Miên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 64 | Lê Di Đan | “ | “ | “ | “ | Đồng Than, Đồng Than, Yên Mỹ, HY |  |
| 65 | Nguyễn Hoài Nam | “ | “ | “ | “ | Song Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang |  |
| 66 | Lục Văn Trọng | “ | “ | “ | “ | Na Hem, Hộ Đáp,Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 67 | Nguyễn Mạnh Hùng | “ | “ | “ | “ | Cừu Cao, Văn Giang, Hưng Yên |  |
| 68 | Trịnh Công Dương | “ | “ | “ | “ | Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 69 | Nguyễn N Tuấn Anh | “ | “ | “ | “ | Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 70 | Bùi Văn Đến | “ | “ | “ | “ | Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 71 | Nguyễn Văn Vũ | “ | “ | “ | “ | Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 72 | Đỗ Đình Khương | “ | “ | “ | “ | Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 73 | Khúc Văn Thìn | “ | “ | “ | “ | Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, HY |  |
| 74 | Nguyễn Văn Hiến | “ | “ | “ | “ | Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 75 | Nghiêm Phương Anh | “ | “ | “ | “ | Khu 1, TT Kép, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 76 | Hoàng Văn Lĩnh | “ | “ | “ | “ | An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 77 | Ngụy Đình Nam | “ | “ | “ | “ | Thanh Bình, Tân Thịnh, Lạng Giang, BG |  |
| 78 | Nguyễn Văn Lưu | “ | “ | “ | “ | Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 79 | Dương Đức Chung | “ | “ | “ | “ | Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
| 80 | Phạm Đức Toàn | “ | “ | “ | “ | Đồng Thanh, Kim Động , H.Yên |  |

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

- Tổng quân số: 60 đ/c (SQ=08, CN= 02, HSQ- CS=50)

c1= 25 : SQ= 03, CN= 00, HSQ- CS= 22

c2= 25 : SQ= 03, CN= 00, HSQ- CS= 22

d.B= 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 | Lương Tuấn Hùng | 2/2003 | 1//- SQ | pdt | d. bộ | T©n DÜnh, L¹ng Giang, BG |  |
| 02 | Vũ Mạnh Quyền | 9/2005 | 1//-SQ | TLTM | “ | Phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, TB |  |
| 03 | NguyÔn V¨n B×nh | 9/1991 | 1//-CN | N/vY sÜ | “ | §Þnh H¶i, Yªn §Þnh, Thanh Hãa |  |
| 02 | Ng« Träng Hïng | 9/1994 | 3/- CN | NVQN | “ | H÷u §«, §oan Hïng, Phú Thọ |  |
| 05 | Đặng Hoàng Ánh | 2/2019 | B1 | CS | “ | Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 06 | TrÇn §¨ng Huy | 2/2019 | “ | “ | “ | Lª Lîi, TP ChÝ Linh, H¶i D­¬ng |  |
| 07 | Trịnh Đình Long | 2/2019 | “ | “ | “ | Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
| 08 | Vũ Văn Dương | 2/2019 | “ | “ | “ | An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội |  |
| 09 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 2/2019 | “ | “ | “ | Phượng Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
| 10 | Nguyễn Văn Minh | 2/2020 | “ | “ | “ | TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang |  |
| 11 | Nguyễn Trung Hiếu | 9/2005 | 4/-SQ | ct | c1 | Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang |  |
| 12 | Nguyễn Văn Tiệp | 2/2019 | H2 | NVY.tá | “ | Tân Trào, Thanh Miện, Hải Dương |  |
| 13 | Hå Hång Phong | 9/2012 | 3/-SQ | bt | “ | Hßa S¬n, §« L­¬ng, NghÖ An |  |
| 14 | Nguyễn Văn Thành | 9/2019 | H2 | NVBV | “ | Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 15 | Hoàng Văn Quang | ,, | ,, | ,, | “ | Ứng Hoè, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 16 | Lê Văn Thành | ,, | ,, | ,, | “ | Tiền Tiến, Thanh Hà, Hải Dương |  |
| 17 | Phạm Văn Minh | ,, | ,, | ,, | “ | Bảo Khê, TP Hưng Yên, Hưng Yên |  |
| 18 | Phạm Hồng Vinh | ,, | ,, | at | “ | Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên |  |
| 19 | Nguyễn Văn Huy | 2/2020 | ,, | “ | “ | Thanh Trù, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc |  |
| 20 | Nguyễn Đắc Nghiêm | 2/2020 | B1 | CS | “ | Tương Giang, TX Từ Sơn, Bắc Ninh |  |
| 21 | Hoàng Văn Hoan | ,, | ,, | ,, | “ | Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 22 | Đàm Văn Đoàn | ,, | ,, | ,, | “ | Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 23 | Đoàn Quang Hiển | ,, | ,, | ,, | “ | Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 24 | Lê Văn Lực | 9/2011 | 3/- SQ | bt | “ | Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 25 | Hoàng Trung Đức | 2/2019 | H2 | ,, | “ | Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 26 | Tạ Long Nhật | “ | B1 | CS | “ | §Þnh T©n, Yªn §Þnh, Thanh Hãa |  |
| 27 | Lê Văn Hùng | “ | “ | “ | “ | Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên |  |
| 28 | Lê Việt Hoàng Anh | 2/2020 | “ | “ | “ | Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 29 | Đặng Xuân Tỉnh | 2/2019 | “ | “ | “ | An Bá, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 30 | Nguyễn Duy Tuân | 2/2020 | “ | “ | “ | Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 31 | Hoàng Văn Hiền | 2/2019 | “ | “ | “ | An Lập, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 32 | Ngô Minh Tuấn | “ | “ | “ | “ | Phó L©m, Tiªn Du, B¾c Ninh |  |
| 33 | Lục Tuấn Anh | “ | “ | “ | “ | Trï Hùu, Lôc Ng¹n, B¾c Giang |  |
| 34 | Nông Văn Khánh | “ | “ | “ | “ | Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 35 | Đỗ Khắc Lam | “ | “ | “ | “ | Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 36 | Đào Văn Nam | 9/2005 | 4/-SQ | ct | c2 | Xuân Mai, Chương Mỹ, TP Hà Nội |  |
| 37 | Dương Kim Sơn | 2/2008 | 3/-SQ | pct | “ | P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh |  |
| 38 | Võ Đức Mạnh | 9/2014 | 2/-SQ | bt | “ | Phường Bến Thủy,TP Vinh, Nghệ An |  |
| 39 | Khúc Văn Thìn | 2/2019 | H2 | at | “ | Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, HY |  |
| 40 | Nguyễn Văn Hiến | 2/2020 | “ | CS | “ | Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 41 | Nghiêm Phương Anh | 2/2020 | “ | “ | “ | Khu 1, TT Kép, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 42 | Hoàng Văn Lĩnh | 2/2020 | “ | “ | “ | TAn Hà, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 43 | Ngụy Đình Nam | 2/2020 | “ | “ | “ | Thanh Bình, Tân Thịnh, Lạng Giang, BG |  |
| 44 | Nguyễn Văn Lưu | 2/2020 | “ | “ | “ | Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 45 | Dương Đức Chung | 2/2020 | “ | “ | “ | Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
| 46 | Phạm Đức Toàn | 2/2020 | “ | “ | “ | Đồng Thanh, Kim Động , H.Yên |  |
| 47 | Nguyễn Hoài Nam | 2/2020 | “ | “ | “ | Song Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang |  |
| 48 | Lục Văn Trọng | 2/2020 | “ | “ | “ | Na Hem, Hộ Đáp,Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 49 | Nguyễn Mạnh Hùng | 2/2020 | “ | “ | “ | Cừu Cao, Văn Giang, Hưng Yên |  |
| 50 | Trịnh Công Dương | 2/2020 | “ | “ | “ | Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 51 | Nguyễn N Tuấn Anh | 2/2020 | “ | “ | “ | Giời Tế, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 52 | Bùi Văn Đến | 2/2020 | “ | “ | “ | Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 53 | Nguyễn Văn Vũ | 2/2020 | “ | “ | “ | Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 54 | Đỗ Đình Khương | 2/2020 | “ | “ | “ | Giới Tế, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 55 | Bùi Văn Hùng | 2/2020 | “ | “ | “ | Hoành Bồ, Lê Hồng, Thanh Miện, HD |  |
| 56 | Tạ Xuân Thủy | 2/2020 | “ | “ | “ | Hoành Bồ, Lê Hồng, Thanh Miện, HD |  |
| 57 | Lê Hoàng Anh | 2/2020 | “ | “ | “ | Cáp Hạ, Trung Kênh, Lương Tài, BN |  |
| 58 | Phạm Văn Thuyên | 2/2020 | “ | “ | “ | Bình Dương, Cổ Bì, Bình Giang, HD |  |
| 59 | Nguyễn Đức Hiếu | 2/2020 | “ | “ | “ | Đồng Tái, Thống Kênh, Gia Lộc, HD |  |
| 60 | Vũ Văn Quý | 2/2020 | “ | “ | “ | Đồng Đức, Thống Kênh, Gia Lộc, HD |  |

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

- Tổng quân số: 40 đ/c (SQ=07, CN= 00, HSQ- CS=33)

c1= 18: SQ= 03, CN= 00, HSQ- CS= 15

c2= 18: SQ= 02, CN= 00, HSQ- CS= 16

d.B= 04: SQ= 02, CN= 00, HSQ- CS= 02

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Lương Tuấn Hùng | 2/2003 | 1//- SQ | pdt | d. bộ | T©n DÜnh, L¹ng Giang, BG |  |
| 02 | Vũ Mạnh Quyền | 9/2005 | 1//-SQ | TLTM | “ | Phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, TB |  |
| 03 | Đặng Hoàng Ánh | 2/2019 | B1 | CS | “ | Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 04 | TrÇn §¨ng Huy | 2/2019 | “ | “ | “ | Lª Lîi, TP ChÝ Linh, H¶i D­¬ng |  |
| 05 | Cao Xuân Hà | 3/2008 | 3/ SQ | pct | c1 | Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang |  |
| 06 | Hå Hång Phong | 9/2012 | 3/- SQ | bt | “ | Tân Trào, Thanh Miện, Hải Dương |  |
| 07 | Nguyễn Văn Thành | 9/2019 | H2 | NVBV | “ | Hßa S¬n, §« L­¬ng, NghÖ An |  |
| 08 | Hoàng Văn Quang | ,, | ,, | “ | “ | Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 09 | Lê Văn Thành | ,, | ,, | “ | “ | Ứng Hoè, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 10 | Nguyễn Văn Huy | 2/2020 | ,, | CS | “ | Tiền Tiến, Thanh Hà, Hải Dương |  |
| 11 | Nguyễn Đắc Nghiêm | ,, | B1 | CS | “ | Bảo Khê, TP Hưng Yên, Hưng Yên |  |
| 12 | Hoàng Văn Hoan | ,, | ,, | CS | “ | Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên |  |
| 13 | Đàm Văn Đoàn | ,, | ,, | CS | “ | Thanh Trù, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc |  |
| 14 | Lê Văn Lực | 9/2011 | 3/- SQ | CS | “ | Tương Giang, TX Từ Sơn, Bắc Ninh |  |
| 15 | Hoàng Trung Đức | 2/2019 | H2 | CS | “ | Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 16 | Tạ Long Nhật | 2/2020 | ,, | CS | “ | Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 17 | Lê Văn Hùng | ,, | B1 | CS | “ | Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 18 | Ngô Minh Tuấn | ,, | ,, | CS | “ | Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 19 | Lê Việt Hoàng Anh | 2/2020 | ,, | CS | “ | Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 20 | Đặng Xuân Tỉnh | ,, | ,, | CS | “ | §Þnh T©n, Yªn §Þnh, Thanh Hãa |  |
| 21 | Nguyễn Duy Tuân | ,, | ,, | CS | “ | Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên |  |
| 22 | Phạm Kim Đức | ,, | ,, | CS | “ | Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên |  |
| 23 | Đào Văn Nam | 9/2005 | 4/-SQ | ct | c2 | Xuân Mai, Chương Mỹ, TP Hà Nội |  |
| 24 | Dương Kim Sơn | 2/2008 | 3/-SQ | pct | “ | P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh |  |
| 25 | Võ Đức Mạnh | 9/2014 | 2/-SQ | bt | “ | Phường Bến Thủy,TP Vinh, Nghệ An |  |
| 26 | Bùi Văn Hùng | 2/2019 | B1 | CS | “ | Hoành Bồ, Lê Hồng, Thanh Miện, HD |  |
| 27 | Tạ Xuân Thủy | 2/2020 | “ | “ | “ | Hoành Bồ, Lê Hồng, Thanh Miện, HD |  |
| 28 | Lê Hoàng Anh | “ | “ | “ | “ | Cáp Hạ, Trung Kênh, Lương Tài, BN |  |
| 29 | Phạm Văn Thuyên | “ | “ | “ | “ | Bình Dương, Cổ Bì, Bình Giang, HD |  |
| 30 | Nguyễn Đức Hiếu | “ | “ | “ | “ | Đồng Tái, Thống Kênh, Gia Lộc, HD |  |
| 31 | Vũ Văn Quý | “ | “ | “ | “ | Đồng Đức, Thống Kênh, Gia Lộc, HD |  |
| 32 | Đỗ Tiến Anh | “ | “ | “ | “ | Thôn Chè, Miên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 33 | Lê Di Đan | “ | “ | “ | “ | Đồng Than, Đồng Than, Yên Mỹ, HY |  |
| 34 | Nguyễn Hoài Nam | “ | “ | “ | “ | Song Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang |  |
| 35 | Lục Văn Trọng | “ | “ | “ | “ | Hộ Đáp,Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
| 36 | Nguyễn Mạnh Hùng | “ | “ | “ | “ | Cừu Cao, Văn Giang, Hưng Yên |  |
| 37 | Trịnh Công Dương | “ | “ | “ | “ | Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 38 | Nguyễn N Tuấn Anh | “ | “ | “ | “ | Giời Tế, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 39 | Bùi Văn Đến | “ | “ | “ | “ | Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 40 | Nguyễn Văn Vũ | “ | “ | “ | “ | Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương |  |

|  |
| --- |
| **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Đại úy Đỗ Đức Tú** |