|  |  |
| --- | --- |
| TIỂU ĐOÀN 18  **ĐẠI ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày tháng 09 năm 2024* |

**DANH SÁCH**

**Quân số bảo đảm TTLL cho thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Cơ quan, đơn vị**

*(Chính thức****)***

**Tình huống 1:** Dẹp lực lượng gây rối khu vực cổng gác Sư đoàn

| **TT** | **Họ và tên** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Đơn vị** | **VKTB** | | **Nhiệm vụ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AK** | **Máy VTĐ**  (VRH- 811/S) |
| 01 | Phạm Văn Đạt | 2/ | bt | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho CH/f |  |
| 02 | Vũ Văn Bình | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PTM/f |  |
| 03 | Phùng Mạnh Quyến | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PCT/f |  |
| 04 | Phạm Huy Hoàng | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PHCKT/f |  |
| 05 | Dương Tuấn Kiệt | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cVB23/f |  |
| 06 | Nguyễn Minh Hiếu | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cTS20/f |  |
| 07 | Đỗ Công Đạt | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bộ phận tác chiến điện tử |  |
| 08 | Lê Xuân An | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bộ phận tác chiến điện tử |  |
| 09 | Nguyễn Văn Huy | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bộ phận tác chiến điện tử |  |
| **\* Tổng quân số: 09 đ/c (SQ = 01, HSQ – CS = 08),**  **Máy VRH – 811/S = 09** | | | | | | | | |

**Tình huống 2:** Kẻ gian (từ 2 -3 tên) đột nhập lấy cắp VKTB, tài sản.

| **TT** | **Họ và tên** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Đơn vị** | **VKTB** | | **Nhiệm vụ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AK** | **Máy VTĐ**  (VRH- 811/S) |
| 01 | Phạm Văn Đạt | 2/ | bt | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho CH/f |  |
| 02 | Vũ Văn Bình | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PTM/f |  |
| 03 | Phùng Mạnh Quyến | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PCT/f |  |
| 04 | Phạm Huy Hoàng | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PHCKT/f |  |
| 05 | Dương Tuấn Kiệt | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cVB23/f |  |
| 06 | Nguyễn Minh Hiếu | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cTS20/f |  |
| 07 | Đỗ Công Đạt | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bộ phận cơ động sử trí tình huống |  |
| 08 | Lê Xuân An | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bộ phận cơ động sử trí tình huống |  |
| 09 | Nguyễn Văn Huy | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bộ phận cơ động sử trí tình huống |  |
| **\* Tổng quân số: 09 đ/c (SQ = 01, HSQ – CS = 08),**  **Máy VRH – 811/S = 09** | | | | | | | | |

**Tình huống 3:** Chống phương tiện bay (UAV) xâm nhập vào khu vực đóng quân của Sư đoàn

| **TT** | **Họ và tên** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Đơn vị** | **VKTB** | | **Nhiệm vụ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AK** | **Máy VTĐ**  (VRH- 811/S) |
| 01 | Phạm Văn Đạt | 2/ | bt | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho CH/f |  |
| 02 | Vũ Văn Bình | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PTM/f |  |
| 03 | Phùng Mạnh Quyến | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PCT/f |  |
| 04 | Phạm Huy Hoàng | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PHCKT/f |  |
| 05 | Dương Tuấn Kiệt | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cVB23/f |  |
| 06 | Nguyễn Minh Hiếu | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cTS20/f |  |
| 07 | Đỗ Công Đạt | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho c16/e101 |  |
| 08 | Lê Xuân An | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Dự bị |  |
| **\* Tổng quân số: 08 đ/c (SQ = 01, HSQ – CS = 07),**  **Máy VRH – 811/S = 08** | | | | | | | | |

**Tình huống 4:** Phát hiện vật thể lạ nghi ngờ có thể là chất nổ, chất cháy tại khu vực kho đạn, SCH của Sư đoàn.

| **TT** | **Họ và tên** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Đơn vị** | **VKTB** | | **Nhiệm vụ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AK** | **Máy VTĐ**  (VRH- 811/S) |
| 01 | Đoàn Đức An | 2/ | bt | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho CH/f |  |
| 02 | Vũ Văn Bình | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PTM/f |  |
| 03 | Phùng Mạnh Quyến | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PCT/f |  |
| 04 | Phạm Huy Hoàng | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PHCKT/f |  |
| 05 | Dương Tuấn Kiệt | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cVB23/f |  |
| 06 | Nguyễn Minh Hiếu | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cTS20/f |  |
| 07 | Đỗ Công Đạt | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cHH19/f |  |
| 08 | Nguyễn Văn Huy | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho dCB17/f |  |
| 09 | Lê Xuân An | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Dự bị |  |
| **\* Tổng quân số: 09 đ/c (SQ = 01, HSQ – CS = 08),**  **Máy VRH – 811/S = 09** | | | | | | | | |

**Tình huống 5:** Lực lượng phản động đột nhập, khủng bố khống chế, cướp vũ khí, bắt giữ hành hung cán bộ tại khu vực phòng tiếp dân của Sư đoàn.

| **TT** | **Họ và tên** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Đơn vị** | **VKTB** | | **Nhiệm vụ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AK** | **Máy VTĐ**  (VRH- 811/S) |
| 01 | Đoàn Đức An | 2/ | bt | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho CH/f |  |
| 02 | Vũ Văn Bình | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PTM/f |  |
| 03 | Phùng Mạnh Quyến | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PCT/f |  |
| 04 | Phạm Huy Hoàng | H2 | NVBV | b1/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PHCKT/f |  |
| 05 | Dương Tuấn Kiệt | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cVB23/f |  |
| 06 | Nguyễn Minh Hiếu | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cTS20/f |  |
| 07 | Đỗ Công Đạt | H2 | at | b2/c1 |  | 01 | Dự bị |  |
| **\* Tổng quân số: 07 đ/c (SQ = 01, HSQ – CS = 06),**  **Máy VRH – 811/S = 07** | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| TIỂU ĐOÀN 18  **ĐẠI ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày tháng 09 năm 2024* |

**DANH SÁCH**

**Quân số bảo đảm TTLL cho thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Cơ quan, đơn vị**

*(Dự bị****)***

**Tình huống 1:** Dẹp lực lượng gây rối khu vực cổng gác Sư đoàn

| **TT** | **Họ và tên** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Đơn vị** | **VKTB** | | **Nhiệm vụ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AK** | **Máy VTĐ**  (VRH- 811/S) |
| 01 | Nguyễn Viết Hùng | 3/ | bt | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho CH/f |  |
| 02 | Nguyễn Thế Khương | H2 | at | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PTM/f |  |
| 03 | Nguyễn Đ Việt Linh | H2 | at | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PCT/f |  |
| 04 | Đặng Tiến Anh | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PHCKT/f |  |
| 05 | Nguyễn Duy Hoàng | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cVB23/f |  |
| 06 | Trần Ngọc Tiến | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cTS20/f |  |
| 07 | Nguyễn Duy Hoàng | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bộ phận tác chiến điện tử |  |
| 08 | Hoàng Văn Chức | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bộ phận tác chiến điện tử |  |
| 09 | Nguyễn Kim Đạt | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bộ phận tác chiến điện tử |  |
| **\* Tổng quân số: 09 đ/c (SQ = 01, HSQ – CS = 08),**  **Máy VRH – 811/S = 09** | | | | | | | | |

**Tình huống 2:** Kẻ gian (từ 2 -3 tên) đột nhập lấy cắp VKTB, tài sản.

| **TT** | **Họ và tên** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Đơn vị** | **VKTB** | | **Nhiệm vụ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AK** | **Máy VTĐ**  (VRH- 811/S) |
| 01 | Nguyễn Viết Hùng | 3/ | bt | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho CH/f |  |
| 02 | Nguyễn Thế Khương | H2 | at | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PTM/f |  |
| 03 | Nguyễn Đ Việt Linh | H2 | at | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PCT/f |  |
| 04 | Trần Ngọc Tiến | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PHCKT/f |  |
| 05 | Lưu Hữu Tuấn | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cVB23/f |  |
| 06 | Hoàng Văn Chức | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cTS20/f |  |
| 07 | Nguyễn Kim Đạt | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bộ phận cơ động sử trí tình huống |  |
| 08 | Nguyễn Duy Hoàng | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bộ phận cơ động sử trí tình huống |  |
| 09 | Nguyễn Đức Trường | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bộ phận cơ động sử trí tình huống |  |
| **\* Tổng quân số: 09 đ/c (SQ = 01, HSQ – CS = 08),**  **Máy VRH – 811/S = 09** | | | | | | | | |

**Tình huống 3:** Chống phương tiện bay (UAV) xâm nhập vào khu vực đóng quân của Sư đoàn

| **TT** | **Họ và tên** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Đơn vị** | **VKTB** | | **Nhiệm vụ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AK** | **Máy VTĐ**  (VRH- 811/S) |
| 01 | Nguyễn Viết Hùng | 3/ | bt | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho CH/f |  |
| 02 | Nguyễn Thế Khương | H2 | at | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PTM/f |  |
| 03 | Nguyễn Đ Việt Linh | H2 | at | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PCT/f |  |
| 04 | Trần Ngọc Tiến | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PHCKT/f |  |
| 05 | Hoàng Văn Chức | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cVB23/f |  |
| 06 | Nguyễn Kim Đạt | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cTS20/f |  |
| 07 | Nguyễn Duy Hoàng | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho c16/e101 |  |
| 08 | Nguyễn Đức Trường | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Dự bị |  |
| **\* Tổng quân số: 08 đ/c (SQ = 01, HSQ – CS = 07),**  **Máy VRH – 811/S = 08** | | | | | | | | |

**Tình huống 4:** Phát hiện vật thể lạ nghi ngờ có thể là chất nổ, chất cháy tại khu vực kho đạn, SCH của Sư đoàn.

| **TT** | **Họ và tên** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Đơn vị** | **VKTB** | | **Nhiệm vụ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AK** | **Máy VTĐ**  (VRH- 811/S) |
| 01 | Nguyễn Viết Hùng | 3/ | bt | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho CH/f |  |
| 02 | Nguyễn Thế Khương | H2 | at | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PTM/f |  |
| 03 | Nguyễn Đ Việt Linh | H2 | at | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PCT/f |  |
| 04 | Lưu Hữu Tuấn | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PHCKT/f |  |
| 05 | Nguyễn Đức Trường | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cVB23/f |  |
| 06 | Trần Ngọc Tiến | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cTS20/f |  |
| 07 | Nguyễn Duy Hoàng | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cHH19/f |  |
| 08 | Hoàng Văn Chức | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho dCB17/f |  |
| 09 | Nguyễn Kim Đạt | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Dự bị |  |
| **\* Tổng quân số: 09 đ/c (SQ = 01, HSQ – CS = 08),**  **Máy VRH – 811/S = 09** | | | | | | | | |

**Tình huống 5:** Lực lượng phản động đột nhập, khủng bố khống chế, cướp vũ khí, bắt giữ hành hung cán bộ tại khu vực phòng tiếp dân của Sư đoàn.

| **TT** | **Họ và tên** | **Cấp bậc** | **Chức vụ** | **Đơn vị** | **VKTB** | | **Nhiệm vụ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AK** | **Máy VTĐ**  (VRH- 811/S) |
| 01 | Nguyễn Viết Hùng | 3/ | bt | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho CH/f |  |
| 02 | Nguyễn Thế Khương | H2 | at | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PTM/f |  |
| 03 | Nguyễn Đ Việt Linh | H2 | at | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PCT/f |  |
| 04 | Hoàng Văn Chức | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho PHCKT/f |  |
| 05 | Nguyễn Đức Trường | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cVB23/f |  |
| 06 | Trần Ngọc Tiến | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Bảo đảm TTLL cho cTS20/f |  |
| 07 | Nguyễn Duy Hoàng | B1 | cs | b3/c1 |  | 01 | Dự bị |  |
| **\* Tổng quân số: 07 đ/c (SQ = 01, HSQ – CS = 06),**  **Máy VRH – 811/S = 07** | | | | | | | | |