|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CÔNG AN TỈNH HÀ NAM**CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |  |

**Danh sách người trong diện quản lý sau cai nghiện ma túy**

*( từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Nơi cư trú**  | **Số CCCD/CMND, Số điện thoại** | **Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn** | **Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)** | **Loại ma túy sử dụng** | **Tiền án, tiền sự** | **Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)** | **Hình thức đã cai nghiện** | **Tái nghiện** |
| **Nam** | **Nữ** |
|  | Nguyễn Văn Quang | 1968 |  | Thôn Nội, Xã Đồng Du |  | LĐTD |  | Hêrôin |  |  | CNBB |  |
|  | Tống Công Huân | 1974 |  | Thôn Cương Thôn, xã Tràn An |  | LĐTD |  | Hêrôin |  |  | CNBB |  |
|  | Đặng Đình Bình | 1977 |  | Thôn Nội 2, Xã Đồng Du |  | LĐTD |  | Hêrôin |  |  | CNBB |  |
|  | Nguyễn Đức Phong | 1996 |  | Thôn Mỹ Duệ, xã Tràn An |  | LĐTD |  | Hêrôin |  |  | CNBB |  |
|  | Trần Văn Chín | 1969 |  | Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ |  | LĐTD |  | Hêrôin |  |  | CNBB |  |
|  | Lương Kim Thành | 1979 |  | Thôn Dân Khang Ninh, xã Tràn An |  | LĐTD |  | Hêrôin |  |  | CNBB |  |
|  | Trần Văn Toán | 1982 |  | Thôn 1, xã An Nội |  | LĐTD |  | Hêrôin |  |  | CNBB |  |
|  | Nguyễn Văn Hiến | 1996 |  | Thôn Bói Kênh, xã An Lão |  | LĐTD |  | Hêrôin |  |  | CNBB |  |
|  | Bùi Văn Trang | 1985 |  | Thôn Trung Sơn, xã La Sơn |  | LĐTD |  | Hêrôin |  |  | CNBB |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ** | *………….., ngày……tháng……năm……***NGƯỜI LẬP** |