1. **Phùng Mạnh Quyến**  
   Xe số 07 (lực lượng đi sau cùng Trung đoàn)  
   Nhiệm vụ TT: H.số 02/f  
   Biên chế VKTB: VRU – 611 = 01, Cuốc BB: 01, Mặt nạ: 01
2. **Phạm Huy Hoàng**Xe số 07 (lực lượng đi sau cùng Trung đoàn)  
   Nhiệm vụ TT: VC số 03, 04/f  
   Biên chế VKTB: VRU – 611 = 01, Xẻng BB: 01, Mặt nạ: 01
3. **Vũ Văn Bình (Bảo đảm TT xe)**  
   Xe số 06 (lực lượng đi sau cùng Trung đoàn)  
   Nhiệm vụ TT: VC số 05, 06/f  
   Biên chế VKTB: AK = 01, VRU – 812/ VRH – 811/S = 01, Cuốc BB: 01, Dao = 01, Mặt nạ: 01
4. **Phan Đức Nam (Bảo đảm TT xe)**   
   Xe số 03 (lực lượng đi trước thiết lập SCH)  
   Nhiệm vụ TT: VC số 07, M.số 08 scn/f  
   Biên chế VKTB: AK = 01, VRU – 812/ VRH – 811/S = 01, Cuốc BB: 01, Cưa = 01, Mặt nạ: 01
5. **Nguyễn Đăng Cường**   
   Xe số 02 (lực lượng đi trước thiết lập SCH)  
   Nhiệm vụ TT: H.đg số 09/f  
   Biên chế VKTB: VRU – 611 = 01, Xẻng BB: 01, Mặt nạ: 01
6. **Nguyễn Minh Hiếu**   
   Xe số 02 (lực lượng đi trước thiết lập SCH)  
   Nhiệm vụ TT: VC số 11,12 của cnPB/f  
   Biên chế VKTB: AK = 01, VRU – 812/ VRH – 811/S = 02, Cuốc BB: 01, Mặt nạ: 01
7. **Nguyễn Văn Huy (Bảo đảm TT xe)**  
   Xe số 05 (lực lượng đi sau cùng Trung đoàn)  
   Nhiệm vụ TT: VC số 13 của cn PK/f  
   Biên chế VKTB: VRU – 812/ VRH – 811/S = 02, Xẻng BB: 01, Mặt nạ: 01
8. **Đỗ Công Đạt (Bảo đảm TT xe)**  
   Xe số 02 (lực lượng đi trước thiết lập SCH)  
   Nhiệm vụ TT: VC số 14 của cn CB/f   
   Biên chế VKTB: AK = 01, VRU – 812/ VRH – 811/S = 02, Cuốc BB: 01, Mặt nạ: 01
9. **Dương Tuấn Kiệt (Bảo đảm TT xe)**  
   Xe số 07 (lực lượng đi sau cùng Trung đoàn)  
   Nhiệm vụ TT: VC số 13 của cn PK/f  
   Biên chế VKTB: Đạn K56 = 700 viên, VRU – 812/ VRH – 811/S = 01, Xẻng BB: 01, Mặt nạ: 01
10. **Lê Xuân An (Bảo đảm TT xe)**  
    Xe số 04 (lực lượng đi trước thiết lập SCH)  
    Nhiệm vụ TT: VC số 16 của cn TS/f , M.số 18 của cnHH/f  
    Biên chế VKTB: VRU – 812/ VRH – 811/S = 02, Xẻng BB: 01, Mặt nạ: 01
11. **Nguyễn Thế Khương (Bảo đảm TT xe)**  
    Xe số 08 (lực lượng đi sau cùng Trung đoàn)  
    Nhiệm vụ TT: M.số 17 của cnTT/f  
    Biên chế VKTB: VRU – 812/ VRH – 811/S = 01, Xẻng BB: 01, Mặt nạ: 01
12. **Nguyễn Đức Việt Linh**   
    Xe số 02 (lực lượng đi trước thiết lập SCH)  
    Nhiệm vụ TT: VC số 19 của TCĐT/f, M.số 20 của cnHC-KT/f  
    Biên chế VKTB: VRU – 812/ VRH – 811/S = 01, Xẻng BB: 01, Mặt nạ: 01