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

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

*Bắc Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2019*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHIỆM VỤ PCTT-TKCN TĂNG CƯỜNG e101**

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC**  **VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Chỉ huy , phục vụ** | | | | | | | |
| 01 | Nguyễn Hùng Vương | 9/2003 | 4/SQ | dp | db | Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 02 | Phạm Minh Khôi | 2/2005 | 3/SQ | ct | c2 | Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên. |  |
| 03 | Trần Thanh Tường | 9/2009 | 3/SQ | bt | c2 | Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh |  |
| 04 | Nguyễn Duy Đông | 3/2018 | H1 | Y tá | db | Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương |  |
| 05 | Chu Tiến Hà | 3/2018 | H1 | QB | db | Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội |  |
| 06 | Nguyễn Ngọc Bộ | 3/2018 | B1 | cs | db | Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 07 | Từ Như Dũng | 3/2018 | B1 | cs | db | Nhật Tân,Tiên Lữ, Hưng Yên |  |
| **2. Lực lượng bơi chuyên trách** | | | | | | | |
| 08 | Trần Thanh Tường | 9/2009 | 3/SQ | bt | c2 | Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh |  |
| 09 | Tô Văn Mạnh | 3/2018 | H2 | at | c1 | Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương |  |
| 10 | Nguyễn Văn Hòa | 2/2000 | 3/CN | ĐT15W | c1 | Cộng Hòa, Nam Sách Hải Dương |  |
| 11 | Lê Xuân Bắc | 3/2018 | B1 | cs | c1 | Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên |  |
| 12 | Tống Kim Hưng | 3/2018 | B1 | cs | c1 | Bắc Lũng, Lục Nam, Bắc Giang |  |
| 13 | Tống Kim Trọng | 3/2018 | B1 | cs | c1 | Bắc Lũng, Lục Nam, Bắc Giang |  |
| **3. Lực lượng chống mạch đùn, mạch sủi** | | | | | | | |
| 14 | Loan Văn Chiến | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Đồng Dương, An Lạc, Sơn Động- BG |  |
| 15 | Phạm Tiến Hoàn | 3/2018 | H2 | at | c2 | Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên |  |
| 16 | La Văn Thịnh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lạc, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 17 | Nguyễn Tiến Dũng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lạc, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 18 | Lộc Minh Hiếu | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lạc, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 18 | Hoàn Văn Hòa | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lạc, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 20 | Vi Văn Ngọc | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lạc, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 21 | Đinh Hồng Sơn | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lạc, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 22 | Hoàng Văn Đoan | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lạc, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 23 | Nông Văn Chung | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lạc, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 24 | Triệu Phúc Long | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Thạch Sơn, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 25 | Vi Văn Quân | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 26 | Nguyễn Duy Ánh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Thanh Luận, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 27 | Phạm Văn Trường | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Thanh Luận, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 28 | Trương Hồng Chiến | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn, Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 29 | Trần Văn Minh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Thanh Luận, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 30 | Lương Văn Vũ | 2/2019 | B2 | cs | c2 | TT An Châu, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 31 | La Văn Huy | 2/2019 | B2 | cs | c2 | TT An Châu, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 32 | Hoàng Văn Chung | 2/2019 | B2 | cs | c2 | TT An Châu, Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 33 | Nông Văn Lưu | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Hữu Sản , Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 34 | Vi Văn Hùng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Phúc Thắng **,** Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 35 | Lý Văn Khánh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Phúc Thắng **,** Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 36 | Hoàng Văn Hào | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Phúc Thắng **,** Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 37 | Trần Văn Huế | 2/2019 | B2 | cs | c2 | TT Thanh Sơn , Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 38 | Bùi Văn Thái | 2/2019 | B2 | cs | c2 | TT Thanh Sơn , Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 39 | Tơ Văn Duy | 2/2019 | B2 | cs | c2 | TT Thanh Sơn , Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 40 | Ngô Văn Quân | 2/2019 | B2 | cs | c2 | TT Thanh Sơn , Sơn Động- Bắc Giang |  |
| 41 | Hoàng Văn Hậu | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vĩnh Khương , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 42 | Nịnh Văn Hoàng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vĩnh Khương , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 43 | Nông Văn Hiếu | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vĩnh Khương , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 44 | Đàm Văn Thái | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vĩnh Khương , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 45 | Đằng Văn Lương | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vĩnh Khương , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 46 | Dương Tuấn Vũ | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Cẩm Đàn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 47 | Hoàng Văn Thái | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Cẩm Đàn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 48 | Giáp Quang Hòa | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Việt Tiến , Việt Yên – Bắc Giang |  |
| 49 | Thân Văn Lượng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Hồng Thái , Việt Yên – Bắc Giang |  |
| 50 | Nguyễn Văn Trinh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Thượng Lan , Việt Yên – Bắc Giang |  |
| 51 | La Văn Sinh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Châu , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 52 | Hoàng Văn Quyết | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Châu , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 53 | Mễ Văn Thuần | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Châu , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 54 | Mã Văn Hưng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Châu , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 55 | Hoàng Duy Long | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Châu , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 56 | Nguyễn Văn Đạt | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Châu , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 57 | Hoàng Trung Đức | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Bá , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 58 | Nguyễn Thanh Nhã | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Bá , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 59 | Đinh Văn Minh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Bá , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 60 | Vũ Văn Tỉnh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Bá , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 61 | Vũ Văn Được | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Bá , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 62 | Nguyễn Văn Long | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lập , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 63 | Nông Văn Tuyền | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lập , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 64 | Giáp Văn Thuần | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lập , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 65 | Nông Văn Khánh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lập , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 66 | Tằng Văn Hùng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lập , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 67 | Nguyễn Văn Vinh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 68 | Lãnh Văn Dương | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 69 | Chu Văn Chuân | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 70 | Nông Vĩnh Phúc | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 71 | Dương Mạnh Thế | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 72 | Lục Tuấn Anh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 73 | Nguyễn Văn Tỉnh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 74 | Vi Văn Quang | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 75 | Trịnh Quý Thắng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Tuấn Mậu , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 76 | Nguyễn Văn Quyết | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Tuấn Mậu , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 77 | Nguyễn Hoàng Việt | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Tuấn Mậu , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 78 | Phan Văn Công | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 79 | Ngọc Văn Thảo | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 80 | Nguyễn Văn Dũng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 81 | Nguyễn Văn Nam | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 82 | Ngọc Văn Trường | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 83 | Ngọc Văn Dương | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 84 | Ngọc Văn Hưng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 85 | Nguyễn Văn Dương | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 86 | Ngọc Văn Thịnh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 87 | Lê Văn Công | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 88 | Nguyễn Văn Thư | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 89 | Nguyễn Văn Bảy | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 90 | Nịnh Văn Sáu | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 91 | Lý Văn Tiếp | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 92 | Vi Hồng Công | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 93 | Nịnh Văn Trạm | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 94 | Lý Văn Huân | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 95 | Trần Văn Hoàng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 96 | Vũ Hồng Đăng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 97 | Hoàng Văn Hiền | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Bồng Am , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 98 | Đặng Đức Lương | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Bồng Am , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 99 | Đằng Văn Quyền | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 100 | Trần Văn Thuần | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 101 | Đằng Văn Hùng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 102 | Lãnh Văn Ka | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Bồng Am , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 103 | Nịnh Văn Chương | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 104 | Đặng Phúc Kim | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Thạch Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| **4. Lực lượng sơ tán vận chuyển vật chất chống tràn** | | | | | | | |
| 105 | Đỗ Tiến Dũng | 3/2018 | h1 | nvbv | c1 | P.Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Ha Nội |  |
| 106 | Vũ Thanh Thanh | 3/2018 | h1 | nvbv | c1 | Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương |  |
| 107 | Trịnh Văn Hưởng | 3/2018 | H1 | nvbv | c1 | Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên |  |
| 108 | Nguyễn Văn Tuấn | 3/2018 | H1 | nvbv | c1 | Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội |  |
| 109 | Cao Quang Vinh | 3/2018 | h1 | Y tá | c1 | Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc |  |
| 110 | Nguyễn Văn Liệu | 3/2018 | B1 | cs | c1 | P.Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh |  |
| 111 | Dương Văn nghiệp | 2/1998 | 1//CN | NVQK | c2 | Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang |  |
| 112 | Nguyễn Ngọc Bộ | 3/2018 | B1 | cs | db | Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh |  |
| 113 | Từ Như Dũng | 3/2018 | B1 | cs | db | Nhật Tân,Tiên Lữ, Hưng Yên |  |
| 114 | Nguyễn Ngọc Khởi | 3/2018 | H1 | at | db | Đồng Gia , Kim Thành, Hải Dương |  |
| 115 | Lê Đức Ninh | 3/2018 | B1 | at | db | Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 116 | Nguyễn Hồng Sơn | 3/2018 | B1 | cs | db | Khu 6,Thị Trấn Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 117 | Vũ Kim Lăng | 3/2018 | B1 | cs | db | Bến Tắm,Chí Ninh, Hải Dương |  |
| 118 | Đỗ Duy Nghĩa | 3/2018 | B1 | cs | db | Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\* TQS = 50 (SQ = 05, CN = 06, HSQCS = 39)**  ***c1 = 22 (SQ = 02, CN = 02, HSQCS =18 )***  ***c2 = 14 (SQ =02, CN =02, HSQCS = 10 )***  ***db = 14 (SQ = 01, CN =02, HSQCS = 11)*** | **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Đại úy Đỗ Đức Tú** |