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 2 năm 2019*

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG**

**BẢO ĐẢM TTLL CHO SƯ ĐOÀN KHI 1eBB CƠ ĐỘNG LÀM NHIỆM VỤ + SCH NHẸ CỦA f**

Lái xe: Nguyễn Văn Tiến , e101; Xe số : 73: Biển số: AB- 29 - 12

Quân Số: 36 đ/c trong đó: - d bộ = 05đ/c ( SQ = 01 đ/c; HSQ = 04 đ/c)

* c1 = 17 đ/c (SQ = 02 đ/c; CN = 02 đ/c; HSQ = 13 đ/c)
* c2 = 14 đ/c (SQ = 02 đ/c; CN = 01 đ/c; HSQ = 11 đ/c)

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC**  **VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **TÊN BỐ** | **HỌ TÊN MẸ** | **QUÊ QUÁN** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Nguyễn Hùng Vương | 9/2003 | 4/ | dp | db | Cường | Nguyễn Thị Lai | Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang |  |
| 02 | Phạm Minh Khôi | 9/2009 | 3/ | ct | c2 | Đăng | Nguyễn Thị Đạm | Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên. |  |
| 03 | Lưu Văn Việt | 3/2018 | 3/ | CTV | c1 | Điển | Nguyễn thị Lĩnh | Đô Lương Nghệ An |  |
| 04 | Hồ Hồng Phong | 3/2018 | 2/ | bt | c1 | Sâm | Hoàng Thị Lan | Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa |  |
| 05 | Hoàng Văn Hạnh | 3/2018 | 4/ | ĐT15w | c1 | Đạo | Thân Thị Bách | Nghĩa Hồ, Lục Ngạn,B.Giang |  |
| 06 | Nguyễn Văn Hòa | 3/2018 | 3/ | BV | c1 | Đò | Nguyễn Thị Là | Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương |  |
| 07 | Nguyễn Văn Tuấn | 3/2018 | H1 | NVBV | c1 | Hùng | Phạm Thị Duyên | Vân Hòa, Ba vì, Hà Nội |  |
| 08 | Trần Huy Đức | 3/2018 | H1 | NVBV | c1 | Khoản | Phạm Thị Bé | Lê Lợi, Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 09 | Cao Văn Hào | 3/2018 | H1 | NVBV | c1 | Hùng | Đặng Thị Hương | Thất Hùng, Kinh Môn, HD |  |
| 10 | Nguyễn Văn Quang | 3/2018 | H1 | NVBV | c1 | Hồng | Trần Thị Châu | Lợi, Chí Linh, Hải Dương |  |
| 11 | Nguyễn Thanh Hùng | 3/2018 | H2 | at | c1 | Bình | Trần Thị Thuận | Phạm Mệnh, Kinh Môn, HD |  |
| 12 | Nguyễn Văn Mạnh | 3/2018 | H2 | at | c1 | Hưng | Lưu Thị Hoa | Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương |  |
| 13 | Ngô Văn Việt | 3/2018 | H2 | at | c1 | Lương | Tô Thị Thư | Phạm Mệnh, Kinh Môn, HD |  |
| 14 | Nguyễn Văn Liệu | 3/2018 | H2 | cs | c1 | Định | Nguyễn Thị Viển | Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh |  |
| 15 | Nguyễn Hồng Sơn | 3/2018 | B1 | cs | c1 | Thuần | Nguyễn Thị Phương | TT.Gia Lộc, Hải Dương |  |
| 16 | Lê Xuân Bắc | 3/2018 | B1 | cs | c1 | Cược | Đặng Thị Ngân | Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên |  |
| 17 | Tống Kim Trọng | 3/2018 | B1 | cs | c1 | Giõ | Nguyễn Thị Muôn | Bắc Lũng, Lục Nam, Bắc Giang |  |
| 18 | Tống Kim Hưng | 3/2018 | B1 | cs | c1 | Kiều | Tống Thị Vẽ | Bắc Lũng, Lục Nam - Bắc Giang |  |
| 19 | Vũ Kim Lăng | 3/2018 | B1 | cs | c1 | Tiến | Nguyễn Thị Thơi | Bến Tắm, Chí Linh, Hải Dương |  |
| 20 | Trần Thanh Tường | 3/2018 | 3/ | bt | c2 | Tùng | Võ Thị Hường | Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh |  |
| 21 | Phạm Văn Tĩnh | 3/2018 | 3/ | TSC | c2 | Bình | Đỗ Thị Viễn | Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương |  |
| 22 | Tô Văn Mạnh | 3/2018 | H2 | at | c2 | Úy | Nguyễn Thị Huệ | Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương |  |
| 23 | Vũ Văn Hoàn | 3/2018 | H2 | at | c2 | Năm | Phạm Thị Bích | Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương |  |
| 24 | Lê Văn Thắng | 3/2018 | B1 | cs | c2 | Duẩn | Nguyễn Thị Minh | Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên |  |
| 25 | Nguyễn Văn Đạo | 3/2018 | H2 | at | c2 | Lưỡng | Hoàng Thị Sen | Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên |  |
| 26 | Nguyễn Văn Vinh | 3/2018 | H2 | at | c2 | Quý | Nguyễn Thị Huệ | Thái Bảo Gia Bình, Bắc Ninh |  |
| 27 | Phạm Tiến Hoàn | 3/2018 | H2 | at | c2 | Hòa | Trần Thị Trong | Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên |  |
| 28 | Hoàng Huy Kiên | 3/2018 | B1 | cs | c2 | Xuân | Bùi Thị Chi | Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương |  |
| 29 | Phí Ngọc Cương | 3/2018 | H2 | at | c2 | Nhờ | Hà Thị Ngấn | Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên |  |
| 30 | Lê Văn Dũng | 3/2018 | H2 | at | c2 | Thắng | Nguyễn Thị Liên | Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương |  |
| 31 | Nguyễn Văn Giang | 3/2018 | H2 | at | c2 | Khang | Nguyễn Thị Miên | Phạm Mệnh, Kim Môn, HD |  |
| 32 | Cao Đ,Công Nguyên | 3/2018 | H2 | at | c2 | Thủ | Đặng Thị Minh | Tân Dân, Kim Môn, HD |  |
| 33 | Lê Đức Linh | 3/2018 | B1 | cs | d.bộ | Sử | Nguyễn Thị Hương | Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên |  |
| 34 | Nguyễn Duy Đông | 3/2018 | H1 | Y tá | d.bộ | Điển | Nguyễn Thị Lĩnh | Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương |  |
| 35 | Nguyễn Thế Hào | 3/2018 | B1 | QB | d.bộ | Hà | Lê Thị Hiện | Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương |  |
| 36 | Chu Tiến Hà | 3/2018 | B1 | QB | d.bộ | Vượng | Lê Thị Thúy Hằng | Mỹ Đình, nam Từ Liêm Hà Nội |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\* TQS =36 (SQ = 05, CN = 03; HSQCS = 28)** | **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Đại úy Đỗ Đức Tú** |