|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 nghi nghiện ma túy**

*(Tính đến ngày 14 tháng 07 năm 2024)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | **Ghi chú** |
| **Nam** | **Nữ** |
| 1 | Trần Nho Liệu | 1992 |  | Thôn 04 | 035092010074 | Lao động tự do/Vũ Bản, Nam Định, 9/12 | Bố: Trần Nho Sơn  Mẹ: Đinh Thị Phương | Heroin | TA | ST | Trại tg CAT Nam Định |
| 2 | Đặng Quang Văn | 1991 |  | Thôn 04 | 035091008881 | Lao động tự do/Vũ Bản, Nam Định, 9/12 | Bố: Đặng Văn Long  Mẹ: Lê Thi Lơ | Heroin | TA | ST | Trại tg CAT Nam Định |
| 3 | Trần Ngọc Anh | 1989 |  | Thôn 06 | 035089001583 | Lao động tự do/Đồng Nai, 9/12 | Bố: Trần Văn Quế  Mẹ: Trần Thị Vân  Vợ: Đinh Thị Phượng | Heroin | Chưa | Không | Trại tg CAT Hà Nam |
| 4 | Nguyễn Văn Thiện | 1990 |  | Thôn 04 | 035091006173 | Lao động tự do/Vũ Bản, Nam Định, 9/12 | Bố: Nguyễn Văn Cảnh  Mẹ: Lê Thị Tuyến  Vợ: Nguyễn Thị Giang | Heroin | Chưa | ST đã KT | Trại tg CAT Hà Nam |
| 5 | Lê Văn Minh | 1992 |  | Thôn 3 | 036092020514 | Lao động tự do/Bình Dương, 9/12 | Bố: Lê Văn Tuynh  Mẹ: Trần Thị Hải | Heroin | Chưa | ST, HN | Trại tg CAT Hà Nam |

|  |  |
| --- | --- |
| **LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ** | *Vũ Bản, ngày 14 tháng 7 năm 2024*  **NGƯỜI LẬP** |