biªn chÕ qu©n sè - NHIỆM VỤ -vò khÝ trang bÞ khÝ tµi

Khi xảy ra đồng thời các phương án

Khu vực Quế Võ- Bắc Ninh

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Hä Vµ Tªn | Cb | Cv | §.  VÞ | VT§ | | | | HT§ | | | |  | | | NhiÖm Vô | QU£ QU¸N |
| VI SAT | VRU 611 | VRU-812 | VRP-811A | T§ 20 số | M§T nc | M§Tt® | D©y (Km) | SPH | Cuèc BB | XÎng BB |
| 1 | Phan Đình Nam | 2/ | bt | c2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | ChØ huy chung | Nam Kim- Nam Đàn- Nghệ An |
| 2 | Ngô Văn Thuấn | 2/ | ĐT | c1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | H.đg. số 01 của f | Quang Trung- Kinh Môn- Hải Dương |
| 3 | Lê Văn Thành | H1 | bv | c1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | M. số 18 của BTTM | Tiền Tiến- Thanh Hà- Hải Dương |
| 4 | Nguyễn Châu Tiến | H2 | at | c1 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | M.số 05/ qđ | Đông Ninh- Khoái Châu- Hưng Yên |
| 5 | Nông Văn Khánh | B1 | CS | c1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | M.số 02 của f  VC số 03,04 của f | An Lập- Sơn Động- Bắc Giang |
| 6 | Phạm Văn Tĩnh | 3/ | TSC | c2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | TK trạm TĐ | Văn Tố- Tứ Kỳ- Hải Dương |
| 7 | Lê Thế Hải | B1 | CS | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | TK đường dây đến CH/f, TBTC/f, BCHQS huyện Quế Võ | Cát Quế- Hoài Đức- Hà Nội |
| 8 | Trần Ngọc Hùng | B1 | CS | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | T. khai đường dây tới eBB101, d14 | Đại Tập- Khoái Châu Hưng- Yên |
| 9 | Bùi Trọng Đại | H2 | at | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | T.K đường dây tới d15,16,17 | Mỹ Đức- Mỹ Hào- Hưng Yên |
| 10 | Khổng Tiến Giang | B1 | cs | c2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | Bảo đảm TTQB | Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc |
| Tổng =10  (SQ= 01,CN= 02 HSQ = 07) | |  |  |  | 1 | 3 | 7 |  | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 |  |  |

biªn chÕ qu©n sè - NHIỆM VỤ -vò khÝ trang bÞ khÝ tµi

Khi xảy ra đồng thời các phương án

Khu vực thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Hä Vµ Tªn | Cb | Cv | §.  VÞ | VT§ | | | | HT§ | | | |  | | | NhiÖm Vô | QU£ QU¸N |
| VI SAT | VRU 611 | VRU-812 | VRP-811A | T§ 20 số | M§T nc | M§Tt® | D©y (Km) | SPH | Cuèc BB | XÎng BB |
| 1 | Nguyễn Trung Hiếu | 2/ | bt | c2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ChØ huy chung | Đông Ngô- Yên Thế- Bắc Giang |
| 2 | Vũ Xuân Thuyên | 2/ | ĐT | c1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | H.đg. số 01 của f | Phan Đình Phùng- Mỹ Hào- HY |
| 3 | Nguyễn Văn Thành | H1 | bv | c1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | H.đg. số 01 của f | Gia Lương- Gia Lộc- Hải Dương |
| 4 | Phạm Văn Minh | H2 | at | c1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | M.số 01/ qđ | Bảo Khê- T.P Hưng Yên- Hy |
| 5 | Đỗ Tiến Anh | B1 | CS | c1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | M.số 02 của f  VC số 03,04 của f | Liên Bão- Tiên Du- Bắc Ninh |
| 6 | Phạm Văn Tĩnh | 3/ | TSC | c2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | TK trạm TĐ | Văn Tố- Tứ Kỳ- Hải Dương |
| 7 | Trần Ngọc Hùng | B1 | CS | c2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  | TK đường dây đến CH/f, TBTC/f, BCHQS thành phố | Đại Tập- Khoái Châu Hưng- Yên |
| 8 | Nguyễn Văn Vinh | B1 | CS | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | T. khai đường dây tới eBB101, d14,15,16,17 | Đại Tập- Khoái Châu Hưng- Yên |
| 9 | Trần Tuấn Anh | H2 | at | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | T.K đường dây tới bưu điện Bằng Lâm | Mỹ Đức- Mỹ Hào- Hưng Yên |
| 10 | Hoàng Văn Hiền | B1 | cs | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | Bảo đảm TTQB | Bồng Am, Sơn Động, Bắc Giang |
| Tổng =10  (SQ= 01,CN= 02 HSQ = 07) | | | | | 1 | 3 | 4 |  | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 |  |  |

biªn chÕ qu©n sè - NHIỆM VỤ -vò khÝ trang bÞ khÝ tµi

Khi xảy ra đồng thời các phương án

Khu vực Gia Bình - Lương Tài - Thuận Thành - Bắc Ninh

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Hä Vµ Tªn | C.  BËc | C,  Vô | §.  VÞ | VT§ | | | | HT§ | | | |  | | NhiÖm Vô | QU£ QU¸N |
| VISAT | VRU 611 | VRU-812 | VRP-811A | T§ 20 số | M§T nc | M§Tt® | D©y (Km) | Cuèc BB | XÎng BB |
| 1 | Hồ Hồng Phong | 3/ | bt | c1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ChØ huy chung | Hòa Sơn- Đô Lương- Nghệ An |
| 2 | Nguyễn Văn Hòa | 4/ | ĐT | c1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | M. số 01 của qđ | Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương |
| 3 | Phạm Đình Thành | H1 | BV | c1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | M. số 01 của qđ  M.số 2 của qđ | Thạch Khê- Thanh Hà- Hải Dương |
| 4 | Nguyễn Văn Quang | H1 | BV | c1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | H.đg. số 01 của f  VC số 03 của f | Ứng Hòe- Ninh Giang- Hải Dương |
| 5 | Phạm Hồng Vinh | H2 | at | c1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | H.đg. số 01 của f  VC số 04 của f | Cao Thắng- Thanh Miện- Hải Dương |
| 6 | Phạm Văn Tĩnh | 3/ | TSC | c2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | M.số 02 của f | Văn Tố- Tứ Kỳ- Hải Dương |
| 7 | Nguyễn Việt Hùng | H2 | at | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | Triển khai trạm TĐ | Tiên Dược- Sóc Sơn- Hà Nội |
| 8 | Bùi Trọng Đại | H2 | at | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 | TK các máy nội bộ f (CH/f, TBTC/f) BCHQS Huyện | Minh Đức- Mỹ Hào- Hưng Yên |
| 9 | Khúc Văn Thìn | H2 | at | c2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | T. khai đường dây đến B.điện Đại Lai | Đình Phùng - Mỹ Hào- Hưng Yên |
| 10 | Trần Đăng Huy | B1 | cs | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | Bảo đảm QB- TH | Lê Lợi- Chí Linh- Hải Dương |
| Tổng =10 (SQ=01,CN =02, HSQ = 07) | | | | |  | 4 | 4 |  | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 |  |  |

biªn chÕ qu©n sè - NHIỆM VỤ -vò khÝ trang bÞ khÝ tµi

Khi xảy ra đồng thời các phương án

Khu vực Sơn Động- Bắc Giang

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Hä Vµ Tªn | C.  BËc | C,  Vô | §.  VÞ | VT§ | | | | HT§ | | | | SPH |  | | NhiÖm Vô | QU£ QU¸N |
| VISAT | VRU 611 | VRU-812 | VRP-811A | T§ 20 số | M§T nc | M§Tt® | D©y (Km) | Cuèc BB | XÎng BB |
| 1 | Nguyễn Viết Hùng | 2/ | bt | c1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | M.số 02 của qđ | Hà Châu- Phú Bình- Thái Nguyên |
| 2 | Phạm Đình Thành | H1 | bv | c1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | H.đg.số 01 của qđ, M.số 01qđ | Thạch Khê- Thanh Hà- Hải Dương |
| 3 | Nguyễn Văn Quang | H1 | bv | c1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | H.đg. số 01 của f | Ứng Hòe- Ninh Giang- Hải Dương |
| 4 | Vũ Xuân Thuyên | H2 | at | c1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | M. HĐ số 01 của Qk 3 | Phan Đình Phùng- Mỹ Hào- Hưng Yên |
| 5 | Chu Văn Hùng | B1 | cs | c1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | M.số 02 của f, VC.số 3 của f | Hưng Đạo- Tiên Lữ- Hưng Yên |
| 6 | Dương Văn Nghiệp | 1// | QK | c2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | T. khai trạm tổng đài | Thanh Lâm , Lục Ngạn Bắc Giang |
| 7 | Bùi Trọng Đại | H2 | at | c2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | T. khai đường dây đến BCHQS Huyện | Minh Đức- Mỹ Hào- Hưng Yên |
| 8 | Khúc Văn Thìn | H2 | at | c2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | T. khai đường dây tới eBB95 đến bưu điện Cẩm Đàn | Đình Phùng - Mỹ Hào- Hưng Yên |
| 9 | Đặng Quang Tiến | H2 | at | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | T. khai các máy nội bộ f (CH/f,CQ/f, TBTC/f) | Xuân Đỉnh- Bắc Từ Liêm- Hà Nội |
| 10 | Nông Văn Tuyền | B1 | cs | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 | Bảo đảm QB- TH | Ạn Lập- Sơn Động- Bắc Giang |
|  | Tổng =10 (SQ=01; CN= 01; HSQ= 08 |  |  |  |  | 3 |  | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 |  |  |

biªn chÕ qu©n sè - NHIỆM VỤ -vò khÝ trang bÞ khÝ tµi

Khi xảy ra đồng thời các phương án

Khu vực Hữu Lũng- T.p Lạng Sơn

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Hä Vµ Tªn | C.  BËc | C,  Vô | §.  VÞ | VT§ | | | | HT§ | | | | SPH |  | | NhiÖm Vô | QU£ QU¸N |
| VISAT | VRU 611 | VRU-812 | VRP-811A | TĐ 20 số | MĐT nc | MĐT tđ | Dây (km) | Cuốc BB | Xẻng BB |
| 1 | Nghiêm Đức Cảnh | 4/ | cp | c2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | Chỉ huy chung | Nhật Quang, Phù Cừ, Hưng Yên |
| 2 | Nguyễn Văn Hòa | 4/ | ĐT | c1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | H.đg.số 01 của qđ | Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương |
| 3 | Lê Văn Thành | H1 | BV | c1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | H.đg. số 01 của f | Cao Thắng, Thanh Miện, Hải Dương |
| 4 | Phạm Hữu Văn | H1 | BV | c1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | M.số 02 của qđ | Tiền Tiến, Thanh Hà, Hải Dương |
| 5 | Phạm Hồng Vinh | H2 | at | c1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | M.số 02 của f | Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên |
| 6 | Nông Văn Khánh | B1 | cs | c1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | VC số 3 của f | An Lập, Sơn Động, Bắc Giang |
| 7 | Lê Thế Hải | H2 | cs | c2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | Triển khai trạm TĐ | Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội |
| 8 | Trần Ngọc Hùng | B1 | cs | c2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | Triển khai đường dây nội bộ SCH, BCHQS huyện | Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên |
| 9 | Nguyễn Văn Vinh | H2 | at | c2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | T.K đường dây tới BĐ Chi Lăng | Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang |
| 10 | Khổng Tiến Giang | B1 | cs | c2 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | T. khai đường dây tới eBB95 | Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc |
| Tổng =10 (SQ=01, CN= 01, HSQ = 08) | | | | |  | 4 | 6 |  | 1 | 6 | 1 | 8 |  | 5 | 5 |  |  |

biªn chÕ qu©n sè - NHIỆM VỤ -vò khÝ trang bÞ khÝ tµi

Khi xảy ra đồng thời các phương án

Khu vực Văn Giang - Hưng Yên

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Hä Vµ Tªn | C.  BËc | C,  Vô | §.  VÞ | VT§ | | | | HT§ | | | | SPH |  | | NhiÖm Vô | QU£ QU¸N |
| VISAT | VRU 611 | VRU-812 | VRP-811A | T§ 5421 | M§T nc | M§Tt® | D©y (Km) | Cuèc BB | XÎng BB |
| 1 | Võ Đức Mạnh | 2/ | bt | c2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | Chỉ huy chung TK tổng đài | Hòa Nam- Hòa Vang- Đà Nẵng |
| 2 | Lê Trung Thành | 3/ | ĐT | c1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | H.đg.số 01 của qđ, M.số 01qđ | Nga Vinh- Nga Sơn- Thanh Hóa |
| 3 | Nguyễn Văn Thành | H1 | BV | c1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | H.đg.số 01 của qđ, M.số 01qđ | Gia Lương- Gia Lộc- Hải Dương |
| 4 | Nguyễn Châu Tiến | H1 | BV | c2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | H.đg. số 01 của f | Đông Ninh- Khoái Châu- Hưng Yên |
| 5 | Quản Trọng Hoàng | B2 | CS | c2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | M.số 02 của qđ | Như Quỳnh- Văn Lâm- Hưng Yên |
| 6 | Nguyễn Văn Vinh | H2 | at | c2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | M.số 02 của f | Vân Sơn , Sơn Động – Bắc Giang |
| 7 | Trần Tuấn Anh | H2 | at | c2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | T. khai trạm tổng đài | P. Quang Trung, T.p Hải Dương |
| 8 | Nguyễn Việt Hùng | H2 | at | c2 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | T. khai đường dây tới eBB18 | Tiên Dược- Sóc Sơn- Hà Nội |
| 9 | Đặng Quang Tiến | H2 | at | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | T. khai các máy nội bộ f (CH/f,CQ/f, TBTC/f) BCHQS | Xuân Đỉnh- Bắc Từ Liêm- Hà Nội |
| 10 | Hoàng Văn Hào | B1 | CS | c2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | T.K đường dây tới bưu điện Mai Động. | Phúc Thắng , Sơn Động , BắcGiang |
|  | Tổng =10 (SQ=01; CN= 01; HSQ= 08 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 |  |  |

biªn chÕ qu©n sè - NHIỆM VỤ -vò khÝ trang bÞ khÝ tµi

Khi xảy ra đồng thời các phương án

Khu vực Thanh Hà- Hải Dương

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Hä Vµ Tªn | C.  BËc | C,  Vô | §.  VÞ | VT§ | | | | HT§ | | | | SPH |  | | NhiÖm Vô | QU£ QU¸N |
| VISAT | VRU 611 | VRU-812 | VRP-811A | T§ 20 số | M§T nc | M§Tt® | D©y (Km) | Cuèc BB | XÎng BB |
| 1 | Lê Văn Lực | 2/ | bt | c1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | M.số 02 của qđ | Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa Yên Thế - BG |
| 2 | Hoàng Văn Hạnh | 4/ | ĐT | c1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | H.đg.số 01 của qđ, M.số 01 của qđ | Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang |
| 3 | Lê Văn Thành | H1 | BV | c1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | H.đg. số 01 của f  VC số 03 của f | Tiền Tiến- Thanh Hà- Hải Dương |
| 4 | Phạm Hữu Văn | H1 | BV | c1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | H.đg số 01 của QK3 | Nhật Tân- Tiên Lữ- Hưng Yên |
| 5 | Hoàng Trung Đức | H1 | at | c1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | M. số 2 của f  M. HĐ số 2/ QK3 | An Bá- Sơn Động- Bắc Giang |
| 6 | Phạm Văn Tĩnh | 4/ | TSC | c2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Phụ trách HTĐ | Văn Tố- Tứ Kỳ- Hải Dương |
| 7 | Vũ Tuấn Anh | H2 | at | c2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | T. khai đường dây tới eBB18 | Cao Thắng- Thanh Miện- Hải Dương |
| 8 | Lê Thế Hải | B1 | CS | c2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | T. khai các máy nội bộ f (CH/f,CQ/f, TBTC/f) | Cát Quế- Hoài Đức- Hà Nội |
| 9 | Trần Ngọc Hùng | B1 | CS | c2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | T.K đường dây tới BĐ Thanh Thủy | Đại Tập- Khoái Châu- Hưng Yên |
| 10 | Hoàng Văn Hậu | B1 | CS | c2 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  | T.K đường dây tới BCHQS | Vĩnh Khương- Sơn Động- Bắc Giang |
|  | Tổng =10  (SQ= 01, CN=02, HSQ = 07) |  |  |  |  | 4 |  | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  TIỂU ĐOÀN 18 | CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

biªn chÕ qu©n sè - NHIỆM VỤ -vò khÝ trang bÞ khÝ tµi

Ph­ương ¸n: Xảy ra trên một địa bàn

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Hä Vµ Tªn | C.  BËc | C,  Vô | §.  VÞ | VT§ | | | | HT§ | | | | SPH |  | | NhiÖm Vô | QU£ QU¸N |
| Visat | VRU 611 | VRU-812 | VRP-811A | T§ 20 số | M§T nc | M§Tt® | D©y (Km) | Cuèc BB | XÎng BB |
| 1 | Đào Văn Nam | 4/ | ct | c2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ChØ huy chung | Xuân Mai – Chương Mỹ- Hà Nội |
| 2 | Hoàng Văn Hạnh | 4/ | ĐT | c1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | H.đg. số 01 của f | Nghĩa Hồ, Lục Ngạn,B.Giang |
| 3 | Nguyễn Văn Thành | H1 | bv | c1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | H.đg. số 01 của f | Gia Lương, Gia Lộc- HD |
| 4 | Phạm Hữu Văn | H1 | bv | c1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | M.số 05 Qđ | Nhật Tân- Tiên Lữ- Hưng Yên |
| 5 | Phạm Văn Minh | H1 | bv | c1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | H.đg. số 01 của f | Triều Tiên- Bảo Khê- Hưng Yên |
| 6 | Hoàng Trung Đức | H2 | at | c1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | M.số 02 của qđ | An Bá- Sơn Động- Bắc Giang |
| 7 | Đỗ Tiến Anh | B1 | cs | c1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | M.số 02 của f | Liên Bão- Tiên Du- Bắc Ninh |
| 8 | Lục Tuấn Anh | B1 | cs | c1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | VC số 03,04 của f | Vân Sơn- Sơn Động- B. Giang |
| 9 | Phạm Văn Tĩnh | 3/ | TSC | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | Triển khai trạm TĐ | Vân Tố- Tứ Kỳ- Hải Dương |
| 10 | Lê Thế Hải | H2 | at | c2 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | TK đường dây đến CH/f, TBTC/f, BCHQS H.Quế Võ | Cát Quế- Hoài Đức- Hà Nội |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Trần Ngọc Hùng | B1 | cs | c2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | T. khai đường dây tới eBB101 | Đại Tập- Khoái Châu- Hưng Yên |
| 12 | Nguyễn Văn Vinh | B1 | cs | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | T.K đường dây tới bưu điện Bằng Lâm | Vân Sơn- Sơn Động- Bắc Giang |
| 13 | Trần Tuấn Anh | B1 | cs | c2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | p. Quang Trung- T.p Hải Dương- HD |
| 14 | Nguyễn Việt Hùng | H2 | at | c2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | T. khai đường dây d14,15,16,17 | Tiên Dược- Sóc Sơn- Hà Nội |
| 15 | Khổng Tiến Giang | H2 | at | db |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Bảo đảm thông tin quân bưu. | Cao Phong- Sông Lô- Vĩnh Phúc |
| Tổng =15  (SQ= 01,CN= 02 HSQ = 12) | |  |  |  | 1 | 3 | 7 |  | 1 | 10 | 1 | 8 |  | 7 | 8 |  |  |