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

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

*Bắc Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2019*

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

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

**CHỐNG DỘT, CHỐNG SẬP TẠI TRẠM NƯỚC SƯ ĐOÀN**

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC**  **VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đỗ Đức Tú | 9/2005 | 4/SQ | dt | db | Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh. | **Chỉ huy chung** |
|  | **1.Lực lượng tuần tra canh gác** | | | | | |  |
| 02 | Nguyễn Hữu Thưởng | 2/2003 | 4/SQ | TLTM | db | Việt Hồng, Thanh Hà, Hải Dương. |  |
| 03 | Vũ Quang Trung | 3/2018 | H1 | QB | db | Nghĩa An, Ninh Giang, Hải Dương |  |
| 04 | Nguyễn Nam Hải | 3/2018 | H1 | QB | db | Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội |  |
|  | **2. Lực lượng quân y** | | | | | |  |
| 04 | Nguyễn Văn Bình | 9/1991 | 1//CN | Y sỹ | db | Định Hải, Yên Định Thanh Hóa |  |
| 07 | Nguyễn Ngọc Khởi | 3/2018 | H1 | cs | db | Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương |  |
|  | Hà Đình Sông | 3/2002 | 4/SQ | TLHC | db | Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang |  |
|  | 1. **Lực lượng chống dột** | | | | | |  |
| 08 | Trần Đức Thành | 2/2005 | 3/SQ | cp | c2 | Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Nội | **Chỉ huy** |
| 09 | Giáp Văn Thuần | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lập , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 10 | Hoàng Duy Long | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Châu , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 11 | Nguyễn Văn Đạt | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Châu , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 12 | Hoàng Trung Đức | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Bá , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 13 | Nguyễn Thanh Nhã | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Bá , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 14 | Vũ Văn Tỉnh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Bá , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 15 | Vũ Văn Được | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Bá , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 16 | Nguyễn Văn Long | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lập , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 17 | Nông Văn Tuyền | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lập , Sơn Động – Bắc Giang |  |
|  | 1. **Lực lượng chống sập** | | | | | |  |
| 18 | Phan Đình Nam | 9/2013 | 2/SQ | bt | c2 | Xuân Lâm, Lam , Nghệ An | **Chỉ huy** |
| 19 | Nông Văn Khánh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lập , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 20 | Tằng Văn Hùng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | An Lập , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 21 | Nguyễn Văn Vinh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 22 | Lãnh Văn Dương | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 23 | Chu Văn Chuân | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 24 | Nông Vĩnh Phúc | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 25 | Dương Mạnh Thế | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 26 | Lục Tuấn Anh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 27 | Nguyễn Văn Tỉnh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 28 | Vi Văn Quang | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 29 | Trịnh Quý Thắng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Tuấn Mậu , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 30 | Nguyễn Văn Quyết | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Tuấn Mậu , Sơn Động , BắcGiang |  |
| 31 | Nguyễn Hoàng Việt | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Tuấn Mậu , Sơn Động, Bắc Giang |  |
| 32 | Phan Văn Công | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 33 | Nguyễn Văn Dũng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 34 | Nguyễn Văn Nam | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 35 | Ngọc Văn Trường | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 36 | Ngọc Văn Dương | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 37 | Ngọc Văn Hưng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 38 | Nguyễn Văn Dương | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 39 | Ngọc Văn Thịnh | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 40 | Lê Văn Công | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 41 | Nguyễn Văn Thư | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 42 | Nguyễn Văn Bảy | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Long Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 43 | Nịnh Văn Sáu | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 44 | Lý Văn Tiếp | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 45 | Vi Hồng Công | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 46 | Nịnh Văn Trạm | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 47 | Lý Văn Huân | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 48 | Trần Văn Hoàng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 49 | Vũ Hồng Đăng | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Lệ Viễn , Sơn Động – Bắc Giang |  |
| 50 | Hoàng Văn Hiền | 2/2019 | B2 | cs | c2 | Bồng Am , Sơn Động – Bắc Giang |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\* TQS = 50 (SQ = 05, CN= 01; HSQCS = 44 )**  **c2 = 40 (SQ =03, HSQCS = 37 )**  **db = 10 (SQ = 03, CN= 01, HSQCS = 06)** | **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Đại úy Đỗ Đức Tú** |