|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày 18 tháng 7 năm 2022* |

**DANH SÁCH SĨ QUAN THÔNG TIN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên**  ***( Ngày, tháng, năm sinh)*** | **Nhập**  **ngũ** | **Cấp**  **bậc** | **Năm**  **nhận**  **cấp** | **Chức vụ** | **Năm nhận chức** | **Đơn vị hiện nay** | **Qua trường/năm** | **Hệ khác/**  **năm** | **Nguyên quán, trú quán, nơi ở hiện nay Thôn, Xã, Huyện, Tỉnh** | **Ghi chú** |
| 01 | Lương Tuấn Hùng  10/5/1985 | 2003 | 1// | 2020 | dt | 2021 | D18 | SQTT  (2003-2008) | ĐH  5 năm | Tiền Phong - Yên Dũng - Bắc Giang  Tiền Phong - Yên Dũng - Bắc Giang  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| 02 | Nguyễn Trung Hiếu  30/04/1986 | 2005 | 1// | 2020 | pdt | 2021 | D18 | SQTT  (2005-2010) | ĐH  5 năm | Đông Sơn - Yên Thế - Bắc Giang  Yên Mỹ - Lạng Giang -Bắc Giang  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| 03 | Vũ Mạnh Quyền  05/12/1987 | 2005 | 1// | 2020 | TLTM | 2020 | D18 | SQTT  (2005-2010) | ĐH  5 năm | Hoàng Diệu - TP.Thái Bình- TB  P. Hoàng Diệu - TP.Thái Bình-TB  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| 04 | Hồ Hồng Phong  28/6/1993 | 2012 | 4/ | 2022 | TLTM | 2022 | D18 | SQTT  (2012-2016) | ĐH  4 năm | Hòa Sơn- Đô Lương- Nghệ An  Hòa Sơn- Đô Lương- Nghệ An  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| 05 | Cao Xuân Hà  20/6/1988 | 2008 | 4/ | 2021 | ct | 2021 | C1/d18 | SQTT  (2009-  2013) | ĐH  4 năm | Diễn Thọ - Diễn Châu – Nghệ An  TT Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| 06 | Nguyễn Văn Dũng  05/5/1993 | 2011 | 3/ | 2020 | pct | 2021 | C1/d18 | SQTT  (2011-2015) | ĐH  4 năm | Lưu Phương-Kim Sơn- Ninh Bình  Lưu Phương-Kim Sơn- Ninh Bình  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| 07 | Lê văn Lực  20/3/1993 | 2011 | 3/ | 2020 | Bt | 2015 | C1/d18 | SQTT  (2011-2015) | ĐH  4 năm | Định Tân – Yên Định- Thanh Hóa  Định Tân – Yên Định- Thanh Hóa  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| **TT** | **Họ và tên**  ***( Ngày, tháng, năm sinh)*** | **Nhập**  **ngũ** | **Cấp**  **bậc** | **Năm**  **nhận**  **cấp** | **Chức vụ** | **Năm nhận chức** | **Đơn vị hiện nay** | **Qua trường/năm** | **Hệ khác/**  **năm** | **Nguyên quán, trú quán, nơi ở hiện nay Thôn, Xã, Huyện, Tỉnh** | **Ghi chú** |
| 08 | Nguyễn Viết Hùng  12/11/1993 | 2017 | 3/ | 2022 | bt | 2019 | C1/d18 | SQTT  (2017-2019) | VB  2 năm | Hà Châu -Phú Bình -Thái Nguyên  Hà Châu -Phú Bình -Thái Nguyên  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| 09 | Phạm Văn Đạt  24/2/1999 | 2017 | 1/ | 2021 | bt | 2021 | C1/d18 | SQTT  (2017-2021) | ĐH  4 năm | Phượng Mao- Quế Võ- Bắc Ninh  Phượng Mao- Quế Võ- Bắc Ninh  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| 10 | Phạm Văn Dương  23/7/1985 | 2005 | 1// | 2022 | ct | 2021 | C2/d18 | SQTT  (2005-2010) | ĐH  5 năm | Đông Hợp-Đông Hưng-Thái Bình  Giáp Sơn- Lục Ngạn- Bắc Giang  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| 11 | Phan Đình Nam  21/6/1995 | 2013 | 3/ | 2020 | pct | 2022 | C2/d18 | SQTT  (2013-2017) | ĐH  4 năm | Xuân Lâm - Nam Đàn - Nghệ An  Xuân Lâm - Nam Đàn - Nghệ An  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| 12 | Võ Đức Mạnh  14/4/1997 | 2015 | 3/ | 2022 | bt | 2019 | C2/d18 | SQTT  (2015-  2019) | ĐH  4 năm | Hòa Phong - Hòa Vang - Đà Nẵng  P. Bến Thủy - TP.Vinh - Nghệ An  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| 13 | Nguyễn Văn Canh  29/3/1993 | 2018 | 2/ | 2020 | bt | 2020 | C2/d18 | SQTT  (2018-2020) | VB  2 năm | Đức Long - Quế Võ - Bắc Ninh  Đức Long - Quế Võ - Bắc Ninh  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| 14 | Nguyễn Viết Thắng  04/5/1998 | 2017 | 2/ | 2021 | bt | 2021 | C2/d18 | SQTT  (2017-2021) | ĐH  4 năm | Tùng Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh  Tùng Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |
| 15 | Đỗ Anh Tuyền  22/3/1997 | 2017 | 1/ | 2021 | bt | 2021 | C2/d18 | SQTT  (2017-2021) | ĐH  4 năm | Cần Kiệm-Thạch Thất- Tp Hà Nội  Cần Kiệm- Thạch Thất-Tp Hà Nội  Hồng giang- Lục ngạn-Bắc Giang |  |