SƯ ĐOÀN 325 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TIỂU ĐOÀN 18 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

*Bắc Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2021*

**DANH SÁCH**

**NHIỆM VỤ LỰC LƯỢNG THAM GIA PCTT- TKCN TĂNG CƯỜNG eBB101**

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC**  **VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Chỉ huy- phục vụ** | | | | | | | |
|  | Lương Tuấn Hùng | 9/2003 | 1// | dpQS | d18 | Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Ninh |  |
|  | Nguyễn Trung Hiếu | 9/2005 | 1// | ct | c1 | Đông Sơn Yên Thế, Bắc Giang |  |
|  | Đào Văn Nam | 9/2005 | 4/ | ct | c2 | Xuân Mai, Chương Mỹ, TP. Hà Nội |  |
|  | Ngô Trọng Hùng | 9/1993 | 3/CN | NVQN | dB | Hùng Thắng, Bình Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Văn Quang | 2/2019 | H1 | NVYT | dB | P. Tứ Minh, TP. Hải Dương, Hải Dương |  |
|  | Vũ Văn Dương | 2/2019 | B1 | cs | dB | An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội |  |
|  | Khổng Tiến Giang | 2/2019 | H1 | NVBV | dB | Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc |  |
| **2. Lực lượng bơi chuyên trách** | | | | | | | |
|  | Trần Văn Tuấn | 3/2017 | 1/CN | NVQK | c1 | Nghĩa An , Nam Trực, Nam Định |  |
|  | Nguyễn Châu Tiến | 2/2019 | H1 | at | c1 | Đông Ninh, Khoái Châu, Hưng Yên |  |
|  | Hà Văn Phương | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
|  | Ngụyễn Đình Nam | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
|  | Nguyễn Xuân Thành | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
|  | Nguyễn Đức Quyền | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| **3. Lực lượng chống Tràn tuyến đê sông Ngũ huyện khuê cự ly 1200m** | | | | | | | |
|  | Phan Đình Nam | 9/2013 | 2/ | bt | c2 | Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An |  |
|  | Vũ Đức Hải | 2/2000 | B1 | CS | c2 | An Xá, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên |  |
|  | Lê Thế Hải | 2/2019 | B1 | CS | c2 | Thôn 2, Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội |  |
|  | Trần Ngọc Hùng | 2/2019 | B1 | CS | c2 | Chi Lăng, Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên |  |
|  | Nguyễn Bá Hải | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Đăng Thăng | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Đô Tràng, Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Bùi Việt Hoàn | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Cát, Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Thành Doanh | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Đô Tràng, Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Trần Văn Hiểu | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Văn Sĩ | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Đồng Vạn, Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Đỗ Văn Hiệp | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Đỗ Xá, Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Văn Duy | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Đỗ Xá, Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Phạm Anh Quân | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Đỗ Xá, Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Ngọc Tuấn | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Đỗ Xá, Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Đặng Quang Tiến | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội |  |
|  | Nguyễn Ngọc Quý | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Đồng Nại, Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Văn Tuấn | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Quảng Nội, Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Mạnh Duy | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Đồng Nại, Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Văn Trường | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Ngọc Khởi | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Phụ Rực, Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Hồ Quang Huy | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Đà Phố, Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| **4. Lực lượng chống mạch đùn, mạch sủi** | | | | | | | |
|  | Lê Văn Lực | 9/2011 | 3/ | bt | c1 | Định Tân, Yên Đinh, Thanh Hóa |  |
|  | Vũ Tuấn Anh | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Cao Lý, Cao Thắng, Thanh Miện, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Duy Tuân | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Đà Phố, Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Đắc Phong | 2/2020 | B2 | CS | c2 | Đà Phố, Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Hoàng Hải Quân | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
|  | Lê Ngọc Nam | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
|  | Hoàng Thanh Trúc | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
|  | Hà Văn Trường | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
|  | Bùi Trọng Đại | 2/2020 | H1 | at | c1 | Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên |  |
|  | Đồng Bá Phong | 2/2020 | B2 | CS | c1 | An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
|  | Lý Viết Đăng | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Yên Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
|  | Nguyễn Đức Anh | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Yên Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
|  | Nguyễn Thiên Thượng | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Hưng Long, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Văn Linh | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Văn Lâm | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Quang Điệp | 2/2020 | B2 | CS | c1 | Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TQS= 50 ( SQ= 05; CN= 02; HSQ-CS= 43)**  **c1= 20 ( SQ= 02; CN= 01; HSQ-CS= 17)**  **c2= 25 ( SQ= 02; CN= 00; HSQ-CS= 23)**  **db= 05 ( SQ= 01; CN= 01; HSQ-CS= 03)** | **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Đại úy Đỗ Đức Tú** |