**BIÊN CHẾ QUÂN SỐ - NHIỆM VỤ - VŨ KHÍ TRANG BỊ KHÍ TÀI**

**Phương án: Xảy ra trên 1 địa bàn**

**I. Nhiệm vụ PCTT - TKCN**

**Khu vực: huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **CB**  **CV** | **ĐV** | **Khí tài** | | | | **Trang bị** | | **Nhiệm vụ** | **Quê quán** |
| **VRU-611** | **VRU-812** | **VRP-811/A** | **VRH - 811/S** | **Cuốc BB** | **Xẻng BB** |
|  | Nguyễn Viết Hùng | 3/  bt | b3 |  | 1 |  |  |  | 1 | Chỉ huy chung TT VTĐ | Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên |
|  | Nguyễn Đ Việt Linh | H2  at | b3 |  |  | 1 |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm H.số 01 của f | Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |
|  | Đỗ Công Đạt | H2  at | b2 |  |  |  |  |  | 1 | Triển khai, bảo đảm H.số 02 của f | Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh |
|  | Nguyễn Minh Hiếu | H2  at | b2 |  | 1 |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm H.số 03 của f | Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương |
|  | Nguyễn Thế Khương | H2  at | b3 |  |  |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm VC 04 của f  (Mạng số 01 của e18) | Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh |
| **Tổng = 05 (SQ = 01, HSQ - CS = 04)** | | |  |  | **2** | **1** |  | **3** | **2** |  |  |

**Khu vực: huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang và huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **CB**  **CV** | **ĐV** | **Khí tài** | | | | **Trang bị** | | **Nhiệm vụ** | **Quê quán** |
| **VRU-611** | **VRU-812** | **VRP-811/A** | **VRH - 811/S** | **Cuốc BB** | **Xẻng BB** |
|  | Đoàn Đức An | 2/  Bt | b2 | 1 |  |  |  |  | 1 | Triển khai, bảo đảm H.đg số 01 của QĐ | Bãi Tranh, Như Xuân, Thanh Hóa |
|  | Nguyễn Đ Việt Linh | H2  at | b3 |  |  | 2 |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M .số 01/f | Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |
|  | Nguyễn Thế Khương | H2  at | b3 |  |  | 3 |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M .số 02/QĐ | Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh |
|  | Lê Hồng Hưng | H2  BV | b1 | 1 |  |  |  |  | 1 | Triển khai, bảo đảm M .số 21 canh sn/QĐ | Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh |
|  | Phan Đức Nam | H2  BV | b1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm H.đg số 01/f | Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương |
| **Tổng = 05 (SQ = 01, HSQ - CS = 04)** | | |  | **3** |  | **5** |  | **3** | **2** |  |  |

**Khu vực: huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **CB**  **CV** | **ĐV** | **Khí tài** | | | | **Trang bị** | | **Nhiệm vụ** | **Quê quán** |
| **VRU-611** | **VRU-812** | **VRP-811/A** | **VISAT** | **Cuốc BB** | **Xẻng BB** |
|  | Phạm Văn Đạt | 2/  Bt | b1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Triển khai, bảo đảm Mạng số 18/BTTM (Khu vực Quế Võ) | Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |
|  | Nguyễn Đ Việt Linh | H2  at | b3 |  | 3 |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M .số 05/QĐ | Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |
|  | Nguyễn Thế Khương | H2  at | b3 |  | 3 |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M .số 11 canh scn/QĐ | Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh |
|  | Lê Hồng Hưng | H2  BV | b1 | 2 |  |  |  |  | 1 | Triển khai, bảo đảm VC số 2/f | Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh |
|  | Phan Đức Nam | H2  BV | b1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm VC số 03/f (M số 01/e101 - VC số 06/QĐ) | Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương |
| **Tổng = 05 (SQ = 01, HSQ - CS = 04)** | | |  | **3** | **7** |  | **1** | **3** | **2** |  |  |

**Khu vực: Thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **CB**  **CV** | **ĐV** | **Khí tài** | | | | **Trang bị** | | **Nhiệm vụ** | **Quê quán** |
| **VRU-611** | **VRU-812** | **VRP-811/A** | **VISAT** | **Cuốc BB** | **Xẻng BB** |
|  | Nguyễn Viết Hùng | 3/ bt | b3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Triển khai, bảo đảm Mạng số 17/BTTM (Khu vực TP Bắc Ninh) | Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên |
|  | Lê Xuân An | H2  at | b2 |  | 1 |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M .số 01/QĐ | Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh |
|  | Dương Tuấn Kiệt | H2  at | b2 |  | 2 |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M .số 11 canh scn/QĐ  Hướng đg số 01 /f | Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên |
|  | Phùng Mạnh Quyến | H2  BV | b1 | 2 |  |  |  |  | 1 | Triển khai, bảo đảm M số 2/f  Triển khai, bảo đảm VC số 03/f (M.số 01/e101) | Quảng Lãng, Ân Thi, Hưng Yên |
|  | Vũ Văn Bình | H2  BV | b1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm VC số 04/f | Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ |
| **Tổng = 05 (SQ = 01, HSQ - CS = 04)** | | |  | **3** | **4** |  | **1** | **3** | **2** |  |  |

**Khu vực: huyện Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **CB**  **CV** | **ĐV** | **Khí tài** | | | | **Trang bị** | | **Nhiệm vụ** | **Quê quán** |
| **VRU-611** | **VRU-812** | **VRP-811/A** | **VISAT** | **Cuốc BB** | **Xẻng BB** |
|  | Nguyễn Viết Hùng | 3/ bt | b3 |  | 1 |  |  |  | 1 | Triển khai, bảo đảm M. số 01,02/QĐ | Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên |
|  | Nguyễn Minh Quân | H2  at | b2 |  | 1 |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M .số 02/f  H.đg số 01/f | Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh |
|  | Dương Tuấn Kiệt | H2  at | b2 |  | 2 |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M .số 11 canh scn/QĐ  Hướng đg số 01 /f | Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên |
|  | Phùng Mạnh Quyến | H2  BV | b1 | 2 |  |  |  |  | 1 | Triển khai, bảo đảm VC số 03/f Triển khai, bảo đảm VC số 04/f (VC số 03/QĐ) | Quảng Lãng, Ân Thi, Hưng Yên |
|  | Vũ Văn Bình | H2  BV | b1 | 2 |  |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm H số 03/e95 (Lương Tài)  Triển khai, bảo đảm H số 04/e95 (Gia Bình)  Triển khai, bảo đảm M số 07 canh scn/QĐ (Gia Bình) | Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ |
| **Tổng = 05 (SQ = 01, HSQ - CS = 04)** | | |  | **4** | **4** |  |  | **3** | **2** |  |  |

**Khu vực: huyện Thanh Hà, Nam Sách, Kim Thành - tỉnh Hải Dương**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **CB**  **CV** | **ĐV** | **Khí tài** | | | | **Trang bị** | | **Nhiệm vụ** | **Quê quán** |
| **VRU-611** | **VRU-812** | **VRP-811/A** | **VISAT** | **Cuốc BB** | **Xẻng BB** |
|  | Đoàn Đức An | 2/ bt | b2 |  | 2 |  |  |  | 1 | Triển khai, bảo đảm H.đg số 01/QĐ  Triển khai, bảo đảm M .số 01/QĐ | Bãi Tranh, Như Xuân, Thanh Hóa |
|  | Nguyễn Minh Quân | H2  at | b2 |  | 2 |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M .số 02/QĐ  Triển khai, bảo đảm VC .số 10/QĐ (VC số 03/f) | Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh |
|  | Đỗ Công Đạt | H2  at | b2 |  | 2 |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm VC. số 10/QĐ (VC số 03/f) - Tại Nam Sách, Kim Thành - HD | Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh |
|  | Phạm Huy Hoàng | H2  BV | b1 | 2 |  |  |  |  | 1 | Triển khai, bảo đảm H đg số 01/f Triển khai, bảo đảm M số 02/f | Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên |
|  | Phùng Mạnh Quyến | H2  BV | b1 | 2 |  |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M hđ số 01/QK3 (Thanh Hà)  Triển khai, bảo đảm M hđ số 2/QK3 (Thanh Hà)  Triển khai, bảo đảm M số 21 canh sn/SCHtxQĐ (Gia Bình) | Quảng Lãng, Ân Thi, Hưng Yên |
| **Tổng = 05 (SQ = 01, HSQ - CS = 04)** | | |  | **4** | **6** |  |  | **3** | **2** |  |  |

**Khu vực: huyện Hữu Lũng, TP Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **CB**  **CV** | **ĐV** | **Khí tài** | | | | **Trang bị** | | **Nhiệm vụ** | **Quê quán** |
| **VRU-611** | **VRU-812** | **VRP-811/A** | **VISAT** | **Cuốc BB** | **Xẻng BB** |
|  | Nguyễn Viết Hùng | 3/ bt | b3 | 1 |  |  |  |  | 1 | Triển khai, bảo đảm H.đg số 01/QĐ | Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên |
|  | Lê Xuân An | H2  at | b2 |  | 2 |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M .số 01/QĐ  Triển khai, bảo đảm M .số 02/QĐ | Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh |
|  | Đỗ Công Đạt | H2  at | b2 |  | 2 |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm H đg số 01/f Triển khai, bảo đảm M số 02/f | Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh |
|  | Vũ Văn Bình | H2  BV | b1 | 1 |  |  |  |  | 1 | Triển khai, bảo đảm M số 21 canh sn/QĐ | Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ |
|  | Phan Đức Nam | H2  BV | b1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M số 01/e95  (VC số 03/QĐ) | Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương |
| **Tổng = 05 (SQ = 01, HSQ - CS = 04)** | | |  | **3** | **1** |  |  | **3** | **2** |  |  |

**BIÊN CHẾ QUÂN SỐ - NHIỆM VỤ - VŨ KHÍ TRANG BỊ KHÍ TÀI**

**II. Nhiệm vụ Phòng chống cháy nổ, cháy rừng**

**1. Khi 1 eBB cơ động làm nhiệm vụ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **CB**  **CV** | **ĐV** | **Khí tài** | | | | **Trang bị** | | **Nhiệm vụ** | **Quê quán** |
| **VRU-611** | **VRU-812** | **VRP-811/A** | **VRh-811/s** | **Cuốc BB** | **Xẻng BB** |
|  | Vũ Văn Bình | H2  BV | b1 | 1 |  |  |  |  | 1 | Triển khai, bảo đảm H. Đg số 01/f  Triển khai, bảo đảm H. số 02/f | Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ |
|  | Lê Xuân An | H2  at | b2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | Triển khai, bảo đảm H .số 03/f  Triển khai, bảo đảm VC số 04,05/f | Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh |
| **Tổng = 05 (SQ = 01, HSQ - CS = 04)** | | |  | **1** | **1** |  | **1** |  |  |  |  |

**2. Khi xảy ra đồng thời các phương án**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **CB**  **CV** | **ĐV** | **Khí tài** | | | | **Trang bị** | | **Nhiệm vụ** | **Quê quán** |
| **VRU-611** | **VRU-812** | **VRP-811/A** | **VRH - 811/S** | **Cuốc BB** | **Xẻng BB** |
|  | Nguyễn Viết Hùng | 3/  bt | b3 | 1 |  |  |  |  | 1 | Triển khai, bảo đảm H. Đg số 01/f | Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên |
|  | Phan Đức Nam | H2  BV | b1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M. số 02/f | Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương |
|  | Nguyễn Đ Việt Linh | H2  at | b3 |  |  |  | 1 | 1 |  | Triển khai, bảo đảm M. số 03/f | Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh |
|  | Đỗ Công Đạt | H2  at | b2 |  |  |  | 1 |  | 1 | Triển khai, bảo đảm VC số 04/f  (M số 01/e101) | Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh |
|  | Nguyễn Thế Khương | H2  at | b3 |  | 1 |  |  | 1 |  | Triển khai, bảo đảm VC số 05/f  (M số 01/e18) | Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh |
| **Tổng = 05 (SQ = 01, HSQ - CS = 04)** | | |  | **1** | **1** |  |  | **3** | **2** |  |  |