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

**Danh sách người nghiện ma túy**

*( từ ngày 01 tháng 09 năm 2023 đến ngày 21 tháng 03 năm 2024 )*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | | **Nơi**  **cư trú** | **Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn** | **Số CCCD/CMND, Số điện thoại** | **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)** | **Đang trong nhà tạm giữ, Trại tạm giam** |
| **Nam** | **Nữ** |
| 1 | Trần Thế Dũng | X |  | Thôn 2 | Tự do | 035074007070 | Bố: Trần Thế Vượng ( chết)  Mẹ: Nguyễn Thị Sen ( chết)  Vợ: Trịnh Thị Hạnh (1974) | Heroin | 01 tiền án tàng trữ TPCMT;  01 tiền án TCTS |  |  |
| 222222 | Trần Hưng Hạnh | X |  | Thôn 5 | Tự do | 035076009660 | Bố: Trần Hữu Ổn (chết)  Mẹ: Trần Thị Dần (1954)  Vợ: Nguyễn Thị Mỹ (1972) | Heroin | 01 tiền án tàng trữ TPCMT |  |  |
| 3 | Trần Quốc Chiến | X |  | Thôn 2 | Tự do | 035079000599 | Bố: Trần Huy Chính (chết)  Mẹ: Trần Thị Đệ (1951)  Vợ: Nguyễn Thu Hà (1985) | Heroin | Không |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG AN XÃ BỒ ĐỀ** | *Bồ Đề, ngày……tháng……năm 2024*  **NGƯỜI LẬP** |