|  |  |
| --- | --- |
| TIỂU ĐOÀN 18  **ĐẠI ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023* |

**DANH SÁCH**

**XẾP XE LỰC LƯỢNG THAM GIA PCTT-TKCN TĂNG CƯỜNG e101**

**Phương án: Xảy ra trên từng địa bàn**

**Thực hiện nhiệm vụ tại Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh**

Trưởng xe: Nguyễn Trung Hiếu

Phó xe: Hồ Hồng Phong

Lái xe: Nguyễn Văn Sáng - lái xe PTM

Xe số: 024: Biển số: AB - 25 -76

Quân Số: 20 đ/c ( SQ= 02 đ/c, CS=18 đ/c)

*Trong đó : bVTĐ 1 = 06 đc, bVTĐ 2 = 06 đc, bVTĐ 3 = 06 đc, c.bộ=02*

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC**  **VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hồ Hồng Phong | 9/2012 | 4/ | ct | c1 | Hoà Sơn, Đô Lương, Nghệ An |  |
|  | Lê Văn Lực | 9/2011 | 3/ | Ctvpc | c1 | Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa |  |
|  | Phạm Văn Đạt | 9/2017 | 1/ | bt | b1c1 | Phường Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Chu Bá Hưng | 2/2022 | H1 | NVBV | b1c1 | Đại Sơn, Sơn Động, Bắc Giang |  |
|  | Phan Khắc Mạnh | 2/2023 | B2 | CS | b1c1 | Vũ Dương – P.Bồng Lai, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Nguyễn Minh Phương | 2/2023 | B2 | CS | b1c1 | Thị Thôn – P.Hán Quảng, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Lê Thế Chương | 2/2023 | B2 | CS | b1c1 | Hán Đà – P.Hán Quảng, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Nguyễn Khắc Đức | 2/2023 | B2 | CS | b1c1 | Hán Đà – P.Hán Quảng, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Đỗ Anh Tuyền | 9/2017 | 1/ | bt | b2c1 | Tân Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội |  |
|  | Nguyễn Duy Khánh | 2/2023 | B2 | CS | b2c1 | Đỉnh – P.Hán Quảng, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Hoàng Công Thắng | 2/2023 | B2 | CS | b2c1 | Nghiêm Thôn – TT Phố Mới, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Phạm Văn Trung | 2/2023 | B2 | CS | b2c1 | Mao Trung – P.Phượng Mao, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Lê Hồng Hưng | 2/2023 | B2 | CS | b2c1 | Găng – P.Đào Viên, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Trương Tuấn Vũ | 2/2023 | B2 | CS | b2c1 | Đông – P.Đào Viên, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Nguyễn Viết Hùng | 2/2017 | 3/ | bt | b1c1 | Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên |  |
|  | Đặng Đình Thắng | 2/2023 | B2 | CS | b3c1 | Thất Giam – P.Châu Phong, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Phạm Trọng Quyến | 2/2023 | B2 | CS | b3c1 | Thất Giam – P.Châu Phong, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Lê Anh Cảnh | 2/2023 | B2 | CS | b3c1 | Nga Hoàng – P.Yên Giả, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Đỗ Trung Kiên | 2/2023 | B2 | CS | b3c1 | Yên Giả – P.Yên Giả, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Lê Văn Minh | 2/2023 | B2 | CS | b3c1 | Mai Cường – P.Cách Bi, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |

|  |
| --- |
| **ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG**  **Đại úy Hồ Hồng Phong** |

TIỂU ĐOÀN 18 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**ĐẠI ĐỘI 1 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

*Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023*

**DANH SÁCH**

**XẾP XE LỰC LƯỢNG THAM GIA PCTT-TKCN TĂNG CƯỜNG e101**

**Phương án : Khi thực hiên đồng thời các nhiệm vụ**

**Thực hiện nhiệm vụ tại Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh**

Trưởng xe: Nguyễn Trung Hiếu.

Phó xe: Hồ Hồng Phong.

Lái xe: Nguyễn Đức Thiệp/ lữ 164.

Xe số : 024: Biển số: AB- 42- 25.

Quân Số: 20 đ/c ( SQ= 02 đ/c, CS=18 đ/c)

*Trong đó : bVTĐ 1 = 06 đc, bVTĐ 2 = 06 đc, bVTĐ 3 = 06 đc, c.bộ=02*

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NHẬP NGŨ** | **CẤP BẬC** | **CHỨC**  **VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **QUÊ QUÁN** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hồ Hồng Phong | 9/2012 | 4/ | ct | c1 | Hoà Sơn, Đô Lương, Nghệ An |  |
|  | Lê Văn Lực | 9/2011 | 3/ | Ctvpc | c1 | Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa |  |
|  | Phạm Văn Đạt | 9/2017 | 1/ | bt | b1c1 | Phường Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Chu Bá Hưng | 2/2022 | H1 | NVBV | b1c1 | Đại Sơn, Sơn Động, Bắc Giang |  |
|  | Phan Khắc Mạnh | 2/2023 | B2 | CS | b1c1 | Vũ Dương – P.Bồng Lai, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Nguyễn Minh Phương | 2/2023 | B2 | CS | b1c1 | Thị Thôn – P.Hán Quảng, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Lê Thế Chương | 2/2023 | B2 | CS | b1c1 | Hán Đà – P.Hán Quảng, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Nguyễn Khắc Đức | 2/2023 | B2 | CS | b1c1 | Hán Đà – P.Hán Quảng, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Đỗ Anh Tuyền | 9/2017 | 1/ | bt | b2c1 | Tân Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội |  |
|  | Nguyễn Duy Khánh | 2/2023 | B2 | CS | b2c1 | Đỉnh – P.Hán Quảng, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Hoàng Công Thắng | 2/2023 | B2 | CS | b2c1 | Nghiêm Thôn – TT Phố Mới, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Phạm Văn Trung | 2/2023 | B2 | CS | b2c1 | Mao Trung – P.Phượng Mao, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Lê Hồng Hưng | 2/2023 | B2 | CS | b2c1 | Găng – P.Đào Viên, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Trương Tuấn Vũ | 2/2023 | B2 | CS | b2c1 | Đông – P.Đào Viên, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Nguyễn Viết Hùng | 2/2017 | 3/ | bt | b1c1 | Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên |  |
|  | Đặng Đình Thắng | 2/2023 | B2 | CS | b3c1 | Thất Giam – P.Châu Phong, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Phạm Trọng Quyến | 2/2023 | B2 | CS | b3c1 | Thất Giam – P.Châu Phong, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Lê Anh Cảnh | 2/2023 | B2 | CS | b3c1 | Nga Hoàng – P.Yên Giả, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Đỗ Trung Kiên | 2/2023 | B2 | CS | b3c1 | Yên Giả – P.Yên Giả, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |
|  | Lê Văn Minh | 2/2023 | B2 | CS | b3c1 | Mai Cường – P.Cách Bi, TX Quế Võ, Bắc Ninh |  |

|  |
| --- |
| **ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG**  **Đại úy Hồ Hồng Phong** |