|  |  |
| --- | --- |
| TIỂU ĐOÀN 18  **ĐẠI ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *BắcGiang, ngày 21 tháng 1 năm 2022* |

**BÁO CÁO SỐ LƯỢNG VẬT CHẤT, MÔ HÌNH HỌC CỤ**

**NĂM 2022**

**1 .QUÂN SỐ, KẾT QUẢ TẬP HUẤN CÁC ĐỐI TƯỢNG**

- Tập huấn Quân đoàn = 01 đ/c kết quả khá

- Tập huấn Sư đoàn = 16 đ/c kết quả khá

- Tập huấn QNCN = 05 đ/c kết quả khá

| **TT** | **DANH MỤC** | **Đ.VỊ TÍNH** | **SỐ**  **LƯỢNG** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Bảo đảm huấn luyện chiến thuật** | | | | |
|  | - Cọc lộ tiêu đánh dấu cửa mở  (Dài 40cm, rộng 5cm, dầy 1cm) | Chiếc | 50 |  |
|  | - Củ ấu | Chiếc | 03 |  |
|  | - Cửa Sập | Chiếc | 03 |  |
|  | - Cờ huấn luyện 03 màu ban ngày, ban đêm (Xanh, đỏ, vàng) | Bộ | 06 |  |
|  | - Còi huấn luyện | Chiếc | 50 |  |
|  | - Mõ quay | Chiếc | 09 |  |
|  | - Bộc phá ống bằng sắt |  | 09 |  |
|  | - Bộc phá khối bằng sắt |  | 09 |  |
|  | - Bia số 6 | Chiếc | 10 |  |
|  | - Bia số 7b | Chiếc | 10 |  |
|  | - Bia số 7c | Chiếc | 10 |  |
|  | - Bia số 8b | Chiếc | 10 |  |
|  | - Bia số 8c | Chiếc | 06 |  |
|  | - Bia số 10 | Chiếc | 10 |  |
|  | - Bia số 15 | Chiếc | 01 |  |
|  | - Bia số 16 | Chiếc | 01 |  |
|  | - Bia số 19 | Chiếc | 01 |  |
|  | - Mìn ĐH 10 (ĐH 20) | Giá | 02 |  |
|  | - Cờ tượng trưng cho ta | | |  |
|  | + CH/a | Chiếc | 03 |
| + CH/b | Chiếc | 03 |  |
| + CH/c | Chiếc | 01 |  |
|  | - Cờ tượng trưng cho địch | | |  |
| + CH/a | Chiếc | 03 |  |
| + CH/b | Chiếc | 03 |  |
| + CH/c | Chiếc | 01 |  |
|  | Cờ phục vụ huấn luyện triển khai, giới thiệu đội hình ba màu | Bộ | 09 |  |
|  | - Lưới ngụy trang 36m2 | Chiếc | 01 |  |
| **Biển bảng** | | | | |
|  | - Biển tuyến bắn. | Bộ | 01 |  |
|  | - Biển tuyến ném lựu đạn. | Bộ | 01 |  |
|  | - Biển tuyến đánh thuốc nổ. | Bộ | 01 |  |
|  | - Cờ dẫn bắn, đánh thuốc nổ, báo bia (Màu đỏ). Kích cỡ 40 x25cm | Chiếc | 10 |  |
|  | - Cờ vị trí bắn (Màu đỏ) kích cỡ cạnh huyền =30, cạnh góc vuông = 25cm | Chiếc | 20 |  |
|  | Giá bia bắn súng K54 bài 1 | Bộ | 01 |  |
|  | - Bờ tường (Kích thước cao 1,1m x dài 1,5m x rộng 0,2m). | Chiếc | 01 |  |
|  | - Mìn đè nổ MB-01 | Quả | 06 |  |
|  | - Mìn đè nổ K58 | Quả | 06 |  |
|  | - Mìn vướng nổ POMZ-2 | Quả | 06 |  |
|  | - Mìn vướng nổ M2A1 | Quả | 06 |  |
|  | - Mìn vướng nổ M16A2 | Quả | 06 |  |
|  | - Bộ dò gỡ mìn | Bộ | 09 |  |
|  | - Cờ ném lựu đạn 3 mầu (Trắng, đỏ, vàng) | Chiếc | 60 |  |
|  | - Tranh binh khí, lý thuyết, nguyên lý chuyển động các loại đạn, súng, mìn, lựu đạn. | Bộ | 01 |  |
|  | - Đạn giáo luyện K56 | Viên | 10 |  |
|  | - Đạn giáo luyện K53 | Viên | 10 |  |
|  | - Bia số 4 | Chiếc | 15 |  |
|  | - Bia số 7 | Chiếc | 15 |  |
|  | - Bia số 8 | Chiếc | 15 |  |
|  | - Bia chỉ đỏ | Chiếc | 09 |  |
|  | - Bảng ngắm trúng, ngắm chụm | Chiếc | 09 |  |
|  | - Bộc phá miếng 15g | Miếng | 60 |  |
|  | - Bộc phá miếng 200g | Miếng | 100 |  |
|  | - Hộp kỹ thuật CĐBB | Hộp | 03 |  |
|  | - Bộc phá ống bằng sắt | Quả | 09 |  |
|  | - Bộc phá khối bằng sắt | Quả | 09 |  |
|  | - Bộ đồ dùng gây nổ (dao, đà kê, cọc nạng, dây buộc,dây cháy chậm) | Bộ | 12 |  |
|  | - Nẹp liên kết bộ đồ dùng gây nổ với lượng nổ | Chiếc | 150 |  |
|  | - Vải gói bộc phá khối (kích thước 1m x 1m) | Mảnh | 27 |  |
|  | - Nẹp gói buộc lượng nổ dài, lượng nổ khối | Chiếc | 09 |  |
| Điều lệnh | | | | |
| 1 | - Cọc huấn luyện Điều lệnh | Bộ | 08 |  |
| 2 | - Dây căng HL ĐL (cước xanh) | m | 200 |  |
| **Bơi** | | | | |
|  | - Huấn luyện vật cản tổng hợp | Bộ | 01 |  |
|  | - Dây phao bơi | m | 100 |  |
|  | - Dây chão (dứa, đay) | m | 100 |  |
|  | - Rào vướng chân | Chiếc | 09 |  |
| **Vật chất phòng chống lụt bão** | | | | |
| 1 | - Củi (30 x 1,2m) | Bó | 09 |  |
| 2 | - Bao tải. | Chiếc | 300 |  |
| 3 | - Vồ | Chiếc | 05 |  |
| 4 | - Cọc tre, gỗ (0,15mx1,5m) | Chiếc | 20 |  |
| 5 | - Cuốc, xẻng pháo | Chiếc | 18 |  |
| 6 | - Đèn pin | Chiếc | 04 |  |
| 7 | - Dao tông | Chiếc | 05 |  |
| 8 | - Cưa tay nhỏ | Chiếc | 05 |  |
| 9 | - Cưa cá mập 1,2m. | Chiếc | 01 |  |
| 10 | - Cáng khiêng | Chiếc | 16 |  |
| 11 | - Dây thừng to | Cuộn | 01(50m) |  |
| 12 | - Sọt sắt | Chiếc | 04 |  |
| 13 | - Khung sắt + tôn (cót ép) huấn luyện chống mạch đùn, mạch sủi | Bộ | 02 |  |
| 14 | - Phao, áo phao | Chiếc | 20 |  |
| 15 | - Thúng, sảo | Chiếc | 15 |  |
| 16 | - Quang, đòn gánh | Bộ | 09 |  |
| **Vật chất cháy nổ** | | | | |
| 1 | - Câu liêm | Chiếc | 09 |  |
| 2 | - Bùi nhùi | Chiếc | 09 |  |
| 3 | - Xô tôn | Chiếc | 09 |  |
| 4 | - Thang tre (sắt) dài 3,5-4m. | Chiếc | 01 |  |
| 5 | - Cưa sắt | Chiếc | 02 |  |
| 6 | - Búa (loại từ 3-5kg) | Chiếc | 02 |  |
| 7 | - Dao phát có cán dài 1,5m. | Chiếc | 05 |  |
| 8 | - Dây thừng to | Cuộn | 01(50m) |  |
| Vật chất chuyên ngành | | | | |
|  | Tranh VTĐ | | | |
| 1 | Máy VRH – 811/S | Chiếc | 02 |  |
| 2 | Máy VRU – 812/S | Chiếc | 02 |  |
| 3 | Máy VRU – 812 | Chiếc | 02 |  |
| 4 | Máy VRU – 611 | Chiếc | 02 |  |
| 5 | Máy VRU – 612 | Chiếc | 02 |  |
| 6 | Máy XD – D9B1 | Chiếc | 02 |  |
| 7 | Máy XD – D18 | Chiếc | 02 |  |
| 8 | Mật ngữ MK – 82 | Chiếc | 02 |  |
| 9 | Mật ngữ QĐ - 87 | Chiếc | 02 |  |
| 10 | Biển bảng ĐÀI A, B C,D | Bộ | 02 |  |
| 11 | Biển TM, WT1,2,3 | Bộ | 02 |  |
| 12 | Bộ mật ngữ mã dịch ban đêm | Bộ | 10 |  |
| 13 | Mô hình Anten Sn | Bộ | 02 |  |

**3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HL**

**a. sổ sách, giáo án**

T/c làm theo đúng quy định đã chuẩn bị trước 02 tuần đầu

**b. Thao trường Huấn luyện**

-Thao trường HL Chiến sĩ mới ( bắn súng, lựu đạn, thuốc nổ)

-TT HL công sự ngụy trang, chiến thuật.

-Thao trường HL chuyên ngành VTĐsn, VTĐscn.

**c.Sáng kiến đã được nhân rộng**

-Anten cơ động, Bản mã dịch điện ban đêm.

-Sáng kiến mới của đơn vị: Thiết bị báo đoản mạch, mất nguồn trong các kho, trạm, phòng nạp nguồn của Thông tin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **CHỈ HUY ĐƠN VỊ**  **Đại úy Cao Xuân Hà** |