**MẪU 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC****CÔNG AN THỊ TRẤN BÌNH MỸ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Bình Mỹ, ngày 24 tháng 05 năm 2023* |

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở** | **Số CCCD** | **Loại ma túy sử dụng** | **Căn cứ đưa vào theo quy định tại Điều 38 – Nghị định 105** | **Ghi chú** |
| **Nam** | **Nữ** |
| 1 | Nguyễn Trung Võ | 01/01/1970 |  | Thôn Văn Phú | 035070010860 | Heroin | Điểm g, khoản 1 |  |
| 2 | Nguyễn Sơn Cương | 21/11/1982 |  | Thôn Văn Phú | 035082001974 | Heroin | Điểm b, khoản 1 |  |
| 3 | Trần Bá Đỉnh | 20/05/1996 |  | Thôn Văn Phú | 035096009490 | Heroin | Điểm b, khoản 1 |  |
| 4 | Nguyễn Văn Sơn | 18/12/1975 |  | Thôn Văn Phú | 035075011715 | Heroin | Điểm b, khoản 1 |  |
| 5 | Nguyễn Trung Hà | 01/04/1987 |  | Thôn Văn Phú | 035087003162 | Heroin | Điểm g, khoản 1 |  |
| 6 | Nguyễn Mạnh Đạt | 19/09/1974 |  | TDP Bình Nam | 035074009692 | Heroin | Điểm h, khoản 1 |  |
| 7 | Vũ Văn Phức | 22/12/1976 |  | TDP Bình Thắng | 035076009175 | Heroin | Điểm h, khoản 1 |  |
| 8 | Nguyễn Phú Hưởng | 17/07/1998 |  | Thôn An Tập | 035098001809 | Heroin | Điểm b, khoản 1 |  |
| 9 | Nguyễn Ngọc Tú | 11/12/1996 |  | Thôn Tân an | 035096000284 | Ma túy đá | Điểm b, khoản 1 |  |
| 10 | Nguyễn Quang Huấn | 05/11/1990 |  | Thôn Cao Cát | 035090010870 | Ma túy đá | Điểm a, khoản 1 |  |
| 11 | Văn Trọng Dũng | 19/04/1996 |  | TDP Bình Long | 035096001212 | Ma túy đá | Điểm h, khoản 1 |  |
| 12 | Đặng Ngọc Hưởng | 10/06/1963 |  | TDP Bình Long | 035063012349 | Heroin | Điểm g, khoản 1 |  |
| 13 | Nguyễn Văn Tú | 06/12/1996 |  | Thôn Tân an | 035096001885 | Ma túy đá | Điểm c, khoản 1 |  |
| 14 | Nguyễn Quang Tài | 02/06/1978 |  | Thôn Thọ Lương | 035078005547 | Heroin | Điểm b, khoản 1 |  |
| 15 | Nguyễn Văn Thạch | 01/02/1960 |  | Thôn Cao Cát | 035060000488 | Heroin | Điểm g, khoản 1 |  |
| 16 | Nguyễn Văn Viện | 03/9/1984 |  | Thôn Văn Phú | 035084011509 | Heroin | Điểm g, khoản 1 |  |
| 17 | Nguyễn Văn Hiếu | 20/4/1985 |  | Thôn An Tập | 035085001731 | Heroin | Điểm b, khoản 1 |  |
| 18 | Nguyễn Ngọc Đức | 16/8/1985 |  | Thôn Tân an | 035085011810 | Heroin | Điểm c, khoản 1 |  |
| 19 | Trần Xuân Sơn | 01/11/1998 |  | Thôn Cao Cát | 035098000270 | Ma túy đá | Điểm c, khoản 1 |  |
| 20 | Nguyễn Văn Tiệp | 27/09/1993 |  | Thôn Tân an | 035093010309 | Ma túy đá | Điểm c, khoản 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁN BỘ LẬP** | **CÔNG AN THỊ TRẤN** |