|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Bắc Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2022* |

**DANH SÁCH QUÂN NHÂN THAM GIA DIỄN TẬP DT-22**

| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **NHẬP NGŨ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KHU VỰC BIÊN SƠN ( QS= 10; SQ= 02, CS=08)** | | | | | | | |
|  | Phạm Văn Dương | 1// - SQ | cT | 9/2005 | c2/d18 | Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình |  |
|  | Nguyễn Viết Thắng | 2/ - SQ | bt - HTĐ | 9/2017 | c2/d18 | Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh |  |
|  | Trần Minh Quyền | H2 | at - VTĐ | 3/2021 | c2/d18 | Dị Chế, Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên |  |
|  | Nguyễn Văn Sơn | H2 | at - HTĐ | 02/2021 | c2/d18 | Bãi Lát, Tam Tiến, Yên Thế, Bắc Giang |  |
|  | Đỗ Việt Hoàng | H2 | N/v Y tá | 3/2021 | c2/d18 | Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên |  |
|  | Phạm Văn Minh | H2 | N/v Y tá | 3/2021 | c2/d18 | Mỹ Ân, Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Văn Hoàng | B1 | C/sĩ - HTĐ | 3/2021 | c2/d18 | Thôn 2, Ông Đình, Khoái Châu, Hưng Yên |  |
|  | Tạ Duy Thao | B1 | C/sĩ | 02/2021 | c2/d18 | Đồng Tâm, Tân Lập, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
|  | Vi Văn Thế | B1 | C/sĩ - HTĐ | 3/2021 | c2/d18 | Làng Ba, Hồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang |  |
|  | Đỗ Văn Duy | B1 | C/sĩ - HTĐ | 3/2021 | c2/d18 | TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
| **KHU VỰC KIM SƠN ( QS=42; SQ=08, CN=2, CS=32)** | | | | | | | |
|  | Lương Tuấn Hùng | 1//-SQ | dt | 9/2003 | d18 | Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang |  |
|  | Nguyễn Trung Hiếu | 1//-SQ | pdt | 9/2005 | d18 | Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang |  |
|  | Nguyễn Tuấn Anh | 3/-SQ | TLHC | 9/2013 | d18 | Hải Hà, Thị Xã Nghi Sơn, Thanh Hóa |  |
|  | Cao Xuân Hà | 4/-SQ | ct | 9/2008 | c1/d18 | TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
|  | Đỗ Anh Tuyền | 1/-SQ | bt | 9/2017 | c1/d18 | Cần Kiệm, Thạch Thất, TP Hà Nội |  |
|  | Phan Đình Nam | 3/ - SQ | pct | 9/2013 | c2/d18 | Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An |  |
|  | Võ Đức Mạnh | 3/ - SQ | bt | 9/2015 | c2/d18 | Phường Bến Thuỷ, TP Vinh, Nghệ An |  |
|  | HoàngVăn Hạnh | 1// -CN | Đ. trưởng | 02/1993 | c1/d18 | TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang Giang |  |
|  | Phạm Văn Tĩnh | 4/ - CN | Thợ S/c TT | 02/2000 | c2/d18 | Đồng Kênh, Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Văn Việt | B1 | C/sĩ | 02/2021 | aNQ | TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
|  | Nguyễn Văn Hoàng | B1 | C/sĩ | 02/2021 | aNQ | TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
|  | Ngô Thế Linh | B1 | C/sĩ LL/d | 02/2022 | d.bộ | Chân Lạc, Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh |  |
|  | Đỗ Bá Ngọc | H2 | at - VTĐ | 3/2021 | c1/d18 | Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên |  |
|  | Nguyễn Hữu Khôi | H2 | at - VTĐ | 3/2021 | c1/d18 | Cự Lộc, Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương |  |
|  | Trần Duy Khang | H2 | at - VTĐ | 3/2021 | c1/d18 | Cự Lộc, Minh Đức, TứKỳ, HảiDương |  |
|  | Hà Văn Hùng | H2 | at -VTĐ | 3/2021 | c1/d18 | Tiến Thắng, Yên Thế, Bắc Giang |  |
|  | Tống Anh Đức | H2 | at - VTĐ | 3/2021 | c1/d18 | Ngũ Lão, Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên |  |
|  | Đỗ Thành Công | H2 | at - VTĐ | 3/2021 | c1/d18 | Bảo Khê, TP Hưng Yên, Hưng Yên |  |
|  | HứaTrọngTỉnh | H2 | BV- 15w | 3/2021 | c1/d18 | Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang |  |
|  | Nguyễn Mạnh Đức | H2 | BV- 15w | 3/2021 | c1/d18 | Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh |  |
|  | Trần Văn Dũng | B1 | C/sĩ - VTĐ | 3/2021 | c1/d18 | Dốc Đơ, Canh Nậu, Yên Thế, Bắc Giang |  |
|  | Nguyễn Hồng Sáng | B1 | C/sĩ - VTĐ | 3/2021 | c1/d18 | TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
|  | Nguyễn Đức Đúng | B1 | C/sĩ - VTĐ | 3/2021 | c1/d18 | Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên |  |
|  | Nguyễn Văn Đạt | B1 | C/sĩ - VTĐ | 3/2021 | c1/d18 | Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh |  |
|  | Phạm Đức Anh | B1 | C/sĩ - VTĐ | 3/2021 | c1/d18 | P QuangTrung, TP HảiDương, Hải Dương |  |
|  | NguyễnTrọngKhuyến | H1 | N/v Y tá | 3/2021 | c1/d18 | LiênNghĩa, VănGiang, HưngYên |  |
|  | Tô Văn Sơn | H2 | at - HTĐ | 02/2021 | c2/d18 | Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh |  |
|  | Nguyễn Văn Tuân | H2 | at - HTĐ | 3/2021 | c2/d18 | Thanh Khê, Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
|  | Nguyễn Văn Anh | H2 | at - HTĐ | 02/2021 | c2/d18 | Trung Hậu, Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc |  |
|  | Nguyễn Đình Ngọc | H2 | at - VTĐ | 02/2021 | c2/d18 | Đại Tự 2, Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc |  |
|  | Lê Tuấn Hà | H2 | at - VTĐ | 02/2021 | c2/d18 | P Đống Đa,TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc |  |
|  | Nguyễn Minh Nghĩa | B1 | C/sĩ - HTĐ | 3/2021 | c2/d18 | TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên |  |
|  | Nguyễn Văn Việt | B1 | C/sĩ - HTĐ | 3/2021 | c2/d18 | Quyết Thắng,TP Hải Dương,HDương |  |
|  | Nguyễn Quang Huy | B1 | C/sĩ - HTĐ | 3/2021 | c2/d18 | Đông Ninh, Khoái Châu, Hưng Yên |  |
|  | Đồng Văn Khải | B1 | C/sĩ - HTĐ | 3/2021 | c2/d18 | Thái Học, Bình Giang, Hải Dương |  |
|  | Nguyễn Văn Định | B1 | C/sĩ - HTĐ | 02/2021 | c2/d18 | Đồng Vương, Yên Thế, Bắc Giang |  |
|  | Trần Hữu Lâm | B1 | C/sĩ - HTĐ | 3/2021 | c2/d18 | Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên |  |
|  | Trần Văn Đạt | B1 | C/sĩ - HTĐ | 3/2021 | c2/d18 | Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên |  |
|  | Đặng Văn Quyền | B1 | C/sĩ - HTĐ | 3/2021 | c2/d18 | Bùi Thượng, Lê Lợi, Gia Lộc, Hải Dương |  |
|  | Phạm Quang Hùng | B1 | C/sĩ - HTĐ | 3/2021 | c2/d18 | Đoàn Kết, Thanh Miện, Hải Dương |  |
|  | Đinh Văn Hùng | B1 | C/sĩ - HTĐ | 3/2021 | c2/d18 | Thôn Hạ, Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên |  |
|  | Nguyễn Viết Hùng | 3/-SQ | bt | 02/2017 | c1/d18 | Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên | BĐ hành quân |

|  |  |
| --- | --- |
| Tổng quân số tham gia diễn tập: 52 đ/c  Trong đó: SQ = 10 đ/c, CN= 02 đ/c, HSQ-CS= 40 đ/c | **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thiếu tá Lương Tuấn Hùng** |