|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Bắc Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2022* |

*Kính gửi: Phòng Tham Mưu – Sư đoàn 325*

*Căn cứ vào Danh sách Sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ tháng 8/2022;*

*Căn cứ vào tình hình biên chế và nhiệm vụ của Tiểu đoàn;*

*Tiểu đoàn 18 điều chỉnh danh sách trực chiến theo các xe cụ thể như sau:*

**1. Lực lượng đi trước TLSCH**

**Xe CH số: 01**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Phạm Văn Đạt | 1/-SQ | bt | c1 | Bảo đảm TT xe |
| **Xe số: 02** | | | | | |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Cao Xuân Hà | 4/-SQ | ct | c1 | Phó xe |
| 02 | Hoàng Văn Hạnh | 1//-CN | ĐT | c1 |  |
| 03 | Ngô Văn Thuấn | 2/-CN | NVBV | c1 | Bảo đảm TT xe |
| 04 | Hứa Trọng Tỉnh | H2 | NVBV | c1 |  |
| 05 | Dương Văn Lanh | H2 | NVBV | c1 |  |
| 06 | Hoàng Sơn Hà | B1 | cs | c1 |  |
| 07 | Nguyễn Văn Canh | 2/ | bt | c2 |  |
| 08 | Tô Văn Sơn | H2 | at | c2 |  |
| 09 | Nguyễn Minh Nghĩa | B1 | cs | c2 |  |
| 10 | Đỗ Văn Duy | B1 | cs | c2 |  |
| 11 | Vi Văn Thế | B1 | cs | c2 |  |
| **Xe số: 03** | | | | | |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Nguyễn Văn Hòa | 3/-CN | ĐT 15W | c1 |  |
| 02 | Hoàng Phi Long | H2 | NVBV | c1 |  |
| 03 | Trần Duy Khang | H2 | at | c1 | Bảo đảm TT xe |
| 04 | Phạm Đức Anh | B1 | cs | c1 |  |
| **Xe CT số: 04** | | | | | |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Nguyễn Văn Hoàng | H2 | at | c2 | Bảo đảm TT xe |

**2. Lực lượng đi sau cùng Trung đoàn**

**Xe CH số: 05**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Tống Anh Đức | H2 | at | c1 | Bảo đảm TT xe |

**Xe số: 06**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Nguyễn Viết Hùng | 1/-CN | NVBV | c1 |  |
| 02 | Phạm Xuân Hùng | H2 | at | c1 | Bảo đảm TT xe |
| 03 | Vũ Anh Tuấn | H2 | at | c1 |  |
| 04 | Nguyễn Hồng Sáng | B1 | cs | c1 |  |

**Xe số: 07**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Nguyễn Trung Hiếu | 1// | pdt | db | Phó xe |
| 02 | Nguyễn Hữu Khôi | H2 | at | c1 | Bảo đảm TT xe |
| 03 | Vũ Văn Trực | 2/CN | TSC | c2 |  |
| 04 | Nguyễn Văn Tuân | H2 | at | c2 |  |
| 05 | Nguyễn Văn Việt | B1 | cs | c2 |  |

**Xe số: 08**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Trương công Hòa | 1// | Ctv/c | C2 |  |
| 02 | Nguyễn Viết Thắng | 2/ | bt | c2 | Bảo đảm TT xe |
| 03 | Đồng Văn Khải | B1 | cs | c2 |  |
| 04 | Phạm Quang Hùng | B1 | cs | c2 |  |
| 05 | Trần Hữu Lâm | B1 | cs | c2 |  |
| 06 | Nguyễn Văn Bình | 1//-CN | NVQY | db |  |
| 07 | Nguyễn Văn Sơn | B1 | cs | db |  |
| 08 | Nguyễn Văn Hoàng | B1 | cs | db |  |
| 09 | Nguyễn Văn Việt | B1 | cs | db |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***\* Quân số: 36 Đ/c (SQ = 07, CN = 05, HSQ-CS = 24)***  C1= 17 đc ( SQ = 03, CN = 03, HSQ-CS =11)  C2 = 14 đc ( SQ = 03, CN = 01, HSQ-CS = 10)  d.bộ = 05 đc (SQ = 01, CN = 01, HSQ-CS = 03) | **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thiếu tá Lương Tuấn Hùng** |