|  |
| --- |
| Nguyễn Viết Hùng  Xe số: 01 (AA 41-76)  H. số 01 của f  (Bảo đảm thông tin xe) |

|  |
| --- |
| Ngô Văn Thuấn  Xe số: 02 (AA 43-04)  VC số 06/BTTM  M.số 60 canh sn/BTTM  M.số 05 canh sn/qđ |

|  |
| --- |
| Nguyễn Văn Hòa  Xe số: 06 (AA 42-92)  VC số 15/BTTM  M.số 61 canh scn/BTTM  M.số 06 canh scn/qđ |

|  |
| --- |
| Đỗ Tiến Tú  Xe số: 07 (AA 42-93)  VC số 14 của cn CB/f  (Bảo đảm thông tin xe) |

|  |
| --- |
| Nguyễn Duy Hoàng  Xe số: 02 (AA 43-04)  M.số 17 của cnTT/f |

|  |
| --- |
| Phùng Mạnh Quyến  Xe số: 07 (AA 42-93)  H. số 02/f |

|  |
| --- |
| Trần Văn Kiên  Xe số: 02 (AA 43-04)  H.đg số 09/f |

|  |
| --- |
| Phan Ngọc Quân  Xe số: 05 (AA 41-59)  VC số 11,12 của cnPB/f  (Bảo đảm thông tin xe) |

|  |
| --- |
| Hoàng Văn Chức  Xe số: 02 (AA 43-04)  VC số 16 của cn TS/f  M.số 18 của cnHH/f |

|  |
| --- |
| Vũ Văn Bình  Xe số: 06 (AA 42-92)  VC số 05, 06/f  (Bảo đảm thông tin xe) |

|  |
| --- |
| Trần Ngọc Tiến  Xe số: 08 (AA 26-03)  VC số 15 của cn TS/f  (Bảo đảm thông tin xe) |

|  |
| --- |
| Nguyễn Đức Trường  Xe số: 04 (AA 42-14)  VC số 19 của TCĐT/f  M.số 20 của cnHC-KT/f  (Bảo đảm thông tin xe) |

|  |
| --- |
| Vũ Tiến Đạt  Xe số: 03 (AA 43-05)  VC số 07, M.số 08 scn/f  (Bảo đảm thông tin xe) |

|  |
| --- |
| Phạm Huy Hoàng  Xe số: 07 (AA 42-93)  VC số 03, 04/f |

|  |
| --- |
| Nguyễn Xuân Nguyên  Xe số: 02 (AA 43-04)  VC số 13 của cn PK/f  (Bảo đảm thông tin xe) |