|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày 22 tháng 11 năm 2022* |

**DANH SÁCH**

**Phân công kiểm tra các nội dung trong kiểm tra toàn diện năm 2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG KIỂM TRA** | **THÀNH PHẦN KIỂM TRA** | | **PHỤ TRÁCH** | **GHI CHÚ** |
| **SQ, QNCN** | **PHÂN ĐỘI** |
|  | Công tác SSCĐ, công tác TMHL | ct, TLTM |  | dt |  |
|  | Công tác xây dựng lực lượng | ct, NVQL |  | NVQL |  |
|  | Điều lệnh | QNCN mỗi c=01 bt/b2/c1 | 1a/b2/c1 | bt |  |
|  | Thể lực | QNCN mỗi c= 01  bt/b5/c2 | b5/c2 | bt/b5 |  |
|  | Chiến thuật BCHT  - Kiểm tra huấn luyện ĐNCT  - Kiểm tra TQGA, BDCB | bt/b3/c1  ct/c1; mỗic=01QNCN | 1a/b3/c1 | ct/c1 |  |
|  | Phòng hóa kiêm nhiệm | Pct/c2 | aPHKN/d | Pct/c2 |  |
|  | Chính trị | Ctvp/2c; bt/b1,b6  QNCN mỗi c = 01 | b1/c1, b6/c2 | CTV/d,c |  |
|  | Hậu cần | TLHC, NVQN, NVQY | 1a/b4/c2 | TLHC, pct/c2 |  |
|  | Kỹ thuật | Pct/c1 | 1a/b2/c1 | NVQK,Pct/c1 |  |
|  | Chuyên ngành TT | Mỗi c= 01 bt | Theo nội dung yêu cầu ktra | Pdt,ct |  |

**- Ghi chú:**

+ Ôn luyện các nội dung theo kế hoạch đã gửi xuống các đơn vị

+ Các đơn vị tổ chức phân công nội dung cụ thể, phụ trách từng bộ phận kiểm tra.

+ Tổ chức ôn luyện đầy đủ các nội dung, có thể thay đổi thành phần kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra**.**

|  |
| --- |
| **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thiếu tá Lương Tuấn Hùng** |