ТҮНЭЛИЙН АНХДАГЧ НАР
1. "Годон" хэмээх Р.Дампил: Улиастайн амбаны наадамд толгойгоороо дэнчин тавьж барилдан түрүүлсэн даншиг наадмын алдарт арслан. Манжийн дарлалын эсэргууцлийн тэмцлийн нэг хэлбэр болсон байна. /1890 он/
2. Засагт хан аймгийн Ахай бэйсийн хошуу шинэчлэгдсэн нэр нь Хантайшир уулын аймгийн Наранжаргалант уулын хошуунд 1923 онд нээгдсэн "Сүхийн тэнхим" нь аймгийн ууган сургууль. Анхны багш нь Түнэлийн уугуул Сэржав бичээч байв.
3. Д.Цэрэнжав ХТАЗ, хурандаа, Л.Рагчаа ХТА3, Монголын радиогийн эмэгтэй ууган нэврүүлэгч нар "Сүхийн тэнхим"-ийн ууган сурагчид байжээ.
4. Ц.Гүржав даргатай "Жингийн нэгдэл" улсын ууган нэгдэлүүдийн нэг 1938 он.
5. "Хужаа" хэмээх О.Чүлтэмсүрэн арслан. 1942 онд ардын засгийн наадамд Хөвсгөл аймгаас тодорсон анхны түрүү бөх.
6. Дэндэвийн Дэмбэрэл /захирал, багш/ Тэшүүрийн спортоор Монгол улсын анхны рекорд амжилт тогтоосон /1946 он/
7. Н.Баасан: ХТА3, хурандаа 1939,1945 оны байлдаанд Зэвсэг хүчний цэргийн тагнуулын байгууллагыг удирдан оролцсон.
8. Л.Агваандаш: Аймгийн БТСХорооны анхны дарга,"Хөвсгөл" нийгэмлэгийг үндэслэгч Спортын мастер.
9. Д.Бавуу: Цэргийн шинжлэх ухааны анхны докторуудын нэг, БХЯ-ны орлогч сайд, Барилгын цэргийн ерөнхий газрын анхны дарга, хошууч-генерал.
10. Д.Житжид: Монголын нисэх хучний анхны 13 нисгэгчийн нэг, багш, сургагч нисгэгч, дэд хурандаа.
11. Н.Даш Монгол Улсын эрүүлийг хамгаалахын гэмтлийн салбарын анхдагч, их эмч, төрийн шагналт гавьяат эмч.
12. Ж.Гүржав: Монголын тэшүүрийн спортын ууган мастер.
13. М.Туваанжав: Монголын цаный спортын ууган мастер.
14. Т.Мою: Цагдаагийн байгууллагын шинжээчийн нэг, цагдаагийн хошууч, буудлага, волейболын спортын мастер.

15. Д.Дамдин: Улсын бага хурлын гишүүн, хуульч эрх зүйч, хурандаа. Монгол Улсад анх удаа хууль санаачлах эрхийг бий болгосон.
﻿﻿﻿﻿16. Лувсандорж: Тунэл сумын анхны дарга /1952 он/
﻿﻿﻿﻿17. Ж.Төмөрбаатар: Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн анхны дарга /1992 он/
18. Б.Цэрэнням: "Ялалт" нэгдэл түүхэндээ анх удаа нэг сая төгрөгийн орлоготой болсон. /1962 он/
19. Ж.Буянт: "Ялалт" нэгдэл улсад урт богины зээлийн өргүй нэгдэл болсон. /1989 он/
20. У.Дамдин: Ю.Цэдэнбал даргын жинхэнэ комиссар, хуульч, хурандаа.
﻿﻿﻿﻿21. Ц.Цагаанчулуу: Сумын анхны засаг дарга /1992 он/
﻿﻿﻿﻿22. 3.Мяхлааш: Монгол Улсын нийтийн аж ахуй үйлчилгээний салбарын сумын анхны гавьяат ажилтан. /1978 он/
23. Р.Мижиддорж: Сумын анхны аймгийн даргын орлоги, анхны ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга /1989,1990
24. Д.Зоригт: Сумын анхны "Монгол Улсын алдарт уяач". Түүний бор азарга аймагт 7 удаа түрүүлж, түүнээс 5удаа завсаргүй түрүүлэнщн дээд амжилт тогтоосон.
25. Ардчилсан тогтолцооны эхэн үе 1992 онд аймагтаа анх удаа сумынхаа 40 жилийн ойг тэмдэглэсэн. Энэ ойд улс, аймаг, сумын алдар цолтой 128 бөх барилдаж дархан аварга Д.Дамдингийн хүү улсын гарьд Д.Баяраа түрүүлсэн. 6 насны 800 гаруй морь уралдаж 300 гаруй их насны морьдоос улсын алдарт уяач Д. Хишигбатын домогт Хонгор морь магнайлан торгон жолоо өргүүлсэн. Үндэсний сурын харваанд Улсын мэргэн харваач Д.Жүгдэрхүү түрүүлжээ.
26. Ж. Ганзул: Далд уурхайн өрөмдлөгийн дэлхийн рекорд амжилтыг тогтоов. 2004 онд 1500 тууш метр өрөмдлөг хийжээ.

27. Д.Гарам: Очир Их Монгол улс тулгар төр байгуулагдсаны 800 жилийн ойг тэмдэглэх Засгийн газрын ажлын хэсгийн ерөнхий зохицуулагч, МУ-ын гавьяат холбоочин, техникийн шинжлэх ухааны доктор. /2006 он/
28. Н.Дэлгэрмөрөн, Б.Санжаа, Н.Бат-Очир: Ардчилсан шинэ хууль батлалсан АИХ-ын депутатууд. /1992 он/
29. Ч.Бадарч: Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Татварын хэлтсийн анхны дарга /1993 он/
30. П.Чулуунбаатар: Сумын анхны мянгат малчин. /1997 он/
31. Н.Дашвандан: Сумын анхны төр захиргааны тэргүүний ажилтан, намын дээд сургуульд суралцаж байхдаа 1 төгрөгг 30 мөнгөөр суудлын авто машин хожсон эгэлгүй азтан.
32. Г.Лхагвасурэн: Аймгийн математикийн олимпиадын хошой аварга тоочин /1966,1967 он/
33. Г.Пүрэвдорж: Аймгийн ЕБС-аас пуужингийн загвар зохион бутээн хүргэж, туршилт нь амжилттай болж анхдагчаар шалгарсан. Багш нь физикийн Б.Дугар. /1966он/
34. Г.Намхайдорж: Аймгийн Морин спорт, уячдын холбоог анхлан санаачилсан. Энэ холбоо нь улсад анхных болов. *Мэдээллийн эх сурвалж “Хөвсгөл аймгийн Түүхэн замнал,хөгжил дэвшил” номоос /139-142 хуу/*