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**

**XẾP XE LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO ĐẢM THÔNG TIN, PCTT-TKCN**

Thực hiện nhiệm vụ đồng thời: Phương án 3 : Thực hiện nhiệm vụ tại: Bắc Ninh

Trưởng xe: Phan Đình Nam

Phó xe: Nguyễn Văn Hòa

Lái xe: Nguyễn Anh Tuấn: (lái xe; d25)

Số Xe : 002: Biển số: AB - 43-09

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC**  **VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **TÊN BỐ** | **HỌ TÊN MẸ** | **QUÊ QUÁN** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Phan Đình Nam | 9/2013 | 3/ | bt | c2 | Sáng | Phạm Thị Nhâm | Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An Yên Thế - BG |  |
| 02 | Nguyễn Văn Hòa | 2/2000 | 3/ | ĐT | c1 | Đò | Nguyễn Thị Là | Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương |  |
| 03 | Nguyễn Văn Quang | 3/2018 | H1 | bv | c1 | Hồng | Trần Thị Châu | Lê lợi, Thị Xã Chí Linh, Hải Dương |  |
| 04 | Đỗ Tiến Dũng | 3/2018 | H1 | bv | c1 | Minh | Nguyễn Thị Ngọc Bích | P.Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội |  |
| 05 | Nguyễn Văn Mạnh | 3/2018 | H2 | at | c1 | Hưng | Lưu Thị Hoa | Phượng Hòa, Thanh Hà, Hải Dương |  |
| 06 | Ngô Văn Việt | 2/1998 | H2 | at | c1 | Lương | Tô Thị Thư | Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương |  |
| 07 | Nguyễn Đình Anh Đạt | 3/2018 | H2 | at | c1 | Tiến | Tạ Thị Thắng | Trung Dũng, Tiên Lữ Hưng Yên |  |
| 08 | Nguyễn Mạnh Hùng | 3/2018 | H2b1 | cs | c2 | Hải | Nguyên Thị Bẩy | Nam Hồng, Nam Sách Hải Dương |  |
| 09 | Vũ Duy Đạt | 3/2008 | B1 | cs | c2 | Hải | Nguyễn Thị Bẩy | Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương |  |
| 10 | Nguyễn Văn Vinh | 3/2018 | H2 | at | c2 | Quý | Nguyễn Thị Huệ | Thái Bảo, Gia Bình, Bắc Ninh |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\* TQS =10 (SQ = 01,CN=01 đ/c HSQCS = 08 đ/c)**  **Trong đó; c1 = 06 đ/c ( CN=01; HSQ= 05)**  **c2 = 04 đ/c ( SQ= 01; HSQ = 03)** | **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Đại úy Đỗ Đức Tú** |