Phòng quản lý: Phòng Cảnh sát cơ động CAT Long An

Địa chỉ: Số 1 đường Cự Luyện, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An

Năm thành lập:

Trưởng phòng: Đ/c Huỳnh Công Dũng ĐT: 0839.342.348

LĐ quản lý trực tiếp: Đ/c Huỳnh Công Dũng ĐT:

Đội trưởng: Đ/c Võ Quốc Việt ĐT: 0946.979.635

Đội phó: Đ/c ĐT:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\* Tổng số CBCS:** | **13** |  | **\* Tổng số CNV:** | **5** |
| - Đội trưởng: | 1 |  | - BV-TV: | 2 |
| - Đội phó: | 0 |  | - GBMH: | 0 |
| - CBHL: | 11 |  | - Ma túy: | 0 |
| - CB: | 0 |  | - Thuốc nổ: | 0 |
| - BSTY: | 1 |  | - Cứu nạn: | 0 |
| - Cấp dưỡng: | 0 |  | - Sinh sản: | 0 |
|  |  |  |  |  |

| **TT** | **Họ và tên** | **C.môn NV** | **Tên chó NV** | **Phân loại** | **Giống** | **Chuyên khoa** | **Số hiệu** | **Năm TN** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Thanh Bềnh | CBCS trực tiếp quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ | Lucky | Chó chuyên khoa nghiệp vụ | Berger | Bảo vệ và truy tìm dấu vết mùi hơi người |  |  |  |
| 2 | Nguyễn Trung Hiếu | CBCS trực tiếp quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ | Rex | Chó chuyên khoa nghiệp vụ | Malinois | Bảo vệ và truy tìm dấu vết mùi hơi người |  |  |  |
| 3 | Trần Văn Quý | CBCS trực tiếp quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ | Strong | Chó sinh sản (con) | Malinois |  |  |  |  |
|  | -- | CBCS trực tiếp quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ | Roshi | Chó nhập | Malinois |  |  |  |  |
| 4 | Lý Lâm Lâm | CBCS trực tiếp quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ | Pop | Chó dự bị | Malinois |  |  |  |  |
| 5 | Võ Quốc Việt | Cán bộ làm công tác quản lý |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hồ Hữu Tâm | CBCS trực tiếp quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Phạm Sơn Minh | CBCS trực tiếp quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nguyễn Hữu Vinh | CBCS trực tiếp quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Lê Thành Tài | CBCS trực tiếp quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nguyễn Hưng Phát | CBCS trực tiếp quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Lý Lâm Lâm | CBCS trực tiếp quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Phạm Xuân Minh | CBCS trực tiếp quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nguyễn Huỳnh Long | Cán bộ làm công tác thú y |  |  |  |  |  |  |  |

**\*Cơ sở vật chất:**

|  |  |
| --- | --- |
| - Cầu tập | 1 |
| - Sân tập | 1 |
| - Nhà GB | 0 |
| - Phương tiện | 0 |