|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC | **DANH SÁCH**  **Các đối tượng có HKTT trên địa bàn phạm tội tại địa phương khác**  *(Từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 đến ngày 28 tháng 02 năm 2023)* | |
| **CÔNG AN XÃ AN NỘI** |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | | **HKTT** | **Chỗ ở** | **TATS** | **Hành vi phạm tội** | **Vật chứng thu giữ** | **Đơn vị phát hiện bắt giữ** |
| **Nam** | **Nữ** |
| 1 | Cù Văn Công | X |  | Thôn 2, xã An Nội | Thôn 2, xã An Nội | TA: 01  TS: 0 | Tàng trữ trái phép chất ma túy |  | Công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định |
| 2 | Nguyễn Thành Luân | X |  | Thôn 4, xã An Nội | Thôn 4, xã An Nội |  | Tàng trữ trái phép chất ma túy |  | Công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định |
| 3 | Trần Xuân Trường | *X* |  | Thôn 5, xã An Nội | Thôn 5, xã An Nội |  | Mua bán trái phép chất ma túy | MDMA: 2,446g  KETAMINE: 0,866g | Công an huyện Lý Nhân |
| 4 | Lã Văn Phương | *X* |  | Thôn 1, xã An Nội | Thôn 2, xã An Nội | TA: 0  TS: 0 | Mua bán trái phép chất ma túy | MDMA: 2,446g  KETAMINE: 0,866g | Công an huyện Lý Nhân |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG AN XÃ AN NỘI** | *An Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023*  **CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH** |