|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2021* |

**DANH SÁCH**

**LỰC LƯỢNG BẢO ĐẢM TTLL PCCN-CR- CS NĂM 2021**

**1. Phương án 1: Khi eBB18 cơ động**

- Tổng quân số: 02 đ/c (SQ=00; CN= 01; HSQ- CS=01)

- TBKT: Máy VRU-611= 01; Máy VRU-812= 01; Máy VRH-811/S= 01

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Nguyễn Văn Hòa | 3/-CN | Đ.tr | “ | Chỉ huy chung |
| 02 | Phạm Hồng Vinh | H2 | at | “ |  |

**2. Phương án 2: Khi eBB101 cơ động**

- Tổng quân số: 02 đ/c (SQ=00; CN= 01; HSQ- CS=01)

- TBKT: Máy VRU-611= 01; Máy VRU-812= 01; Máy VRH-811/S= 01

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hoàng Văn Hạnh | 4/-CN | Đ.tr | “ | Chỉ huy chung |
| 02 | Nguyễn Đắc Nghiêm | B1 | CS | “ |  |

**3. Phương án 3: Khi eBB95 cơ động**

- Tổng quân số: 02 đ/c (SQ=00; CN= 01; HSQ- CS=01)

- TBKT: Máy VRU-611= 01; Máy VRU-812= 01; Máy VRH-811/S= 01

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | Ngô Văn Thuấn | 2/-CN | Đ.tr | “ | Chỉ huy chung |
| 08 | Vũ Xuân Thuyên | H2 | at | “ |  |

**4. Phương án 4: Khi xảy ra đồng thời các phương án**

- Tổng quân số: 06 đ/c (SQ=01; CN= 01; HSQ- CS=04)

- TBKT: Máy VRU-611= 02; Máy VRU-812= 04; Máy VRH-811/S= 01

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Nguyễn Trung Hiếu | 1//-SQ | ct | c1 | Chỉ huy chung |
| 02 | Hoàng Văn Hạnh | 4/-CN | Đ.tr | “ |  |
| 03 | Hoàng Văn Quang | H2 | NVBV | “ |  |
| 04 | Vũ Xuân Thuyên | H2 | at | “ |  |
| 05 | Phạm Văn Minh | H2 | NVBV | “ |  |
| 06 | Nguyễn Văn Linh | B1 | CS | “ |  |

|  |
| --- |
| **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Đại úy Đỗ Đức Tú** |