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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ VÀ TÊN | CB  CV | ĐƠN VỊ | KHÍ TÀI | | | | TRANG BỊ | | NHIỆM VỤ | QUÊ QUÁN |
| VI SAT | VRU 611 | VRU 812 | VRP811A | CUỐC BB | XẺNG BB |
| 1 | Hồ Hồng phong | 4/  ct | C1 | 01 | 03 |  |  |  | 01 | +ChØ huy chung  + Triển khai, bảo đảm 02 máy VRU611 tham gia vào Hđg.số 01 của f để SCHtx/f liên lạc với SCHcđ/f. Mất liên lạc tham gia vào M.số 10 canh sn/qđ.  + Triển khai, bảo đảm 01 máy VISAT tham gia vào M.số 18 của BTTM. | Hoà Sơn - Đô Lương - Nghệ An |
| 2 | Nguyễn Khắc Quang | H2  at | B2 |  |  | 07 |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VTĐscn tham gia vào M.số 18/BTTM, trong mạng có L219, L203, BTTM-QV dự kiến có SCHcđ qđ2.  + Triển khai, bảo đảm 01 máy VTĐscn tham gia vào VC.số 02 của f trong mạng có eBB101, các dBB1,2,3; SCHcđ/qđ2.  + Dự kiến trường hợp mất liên lạc thì chuyển về M.số 11 canh scn/qđ. | Hưng Đạo - Tứ Kỳ - Hải Dương |
| Tổng =02(SQ=01, HSQ-CS= 01) | |  |  | 01 | 03 | 07 |  |  | 01 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ VÀ TÊN | CB  CV | ĐƠN VỊ | KHÍ TÀI | | | | TRANG BỊ | | NHIỆM VỤ | QUÊ QUÁN |
| VI SAT | VRU 611 | VRU 812 | VRP811A | CUỐC BB | XẺNG BB |
| 1 | Chu Bá Hưng | H1  BV | b1 |  | 02 |  |  |  |  | Chỉ huy chung  + Triển khai, bảo đảm 02 máy VRU611 tham gia vào Hđg.số 01 của f để SCHtx/f liên lạc với SCHcđ/f (Mất liên lạc tham gia vào M.số 10 canh sn/qđ).  + Triển khai, bảo đảm 01 máy VTĐscn tham gia vào M.số 01 của qđ, trong mạng có TQS, L164, BTTM- TP BN, SCHcđ/qđ. | Đại Sơn - Sơn Động - Bắc Giang |
| 2 | Trần Đình Sơn | H1  BV | b1 | 01 |  | 02 |  |  |  | + Trường hợp mất liên lạc thì chuyển về M.số 11 canh scn/qđ.  + Triển khai, bảo đảm 01 máy VISAT tham gia vào Hđg.số 01 của f. | Hưng Đạo - Tứ Kỳ - Hải Dương |
| 3 | Nguyễn Văn Thành | H2  at | b2 |  |  | 04 |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VTĐscn tham gia vào M.số 02 của f trong mạng có eBB101, dự kiến còn có BCHQS TP BN.  + Triển khai, bảo đảm 01 máy VTĐscn tham gia vào VC.số 03 của f trong mạng có eBB101, dBB3, c18,24,25.  + Triển khai, bảo đảm 01 máy VTĐscn tham gia vào VC.số 04 của f trong mạng có eBB101, d14,15,16,17,18 và SCHcđ/qđ.  + Dự kiến trường hợp mất liên lạc thì chuyển về M.số 11 canh scn/qđ. | Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc Ninh |
| Tổng =03(HSQ-CS= 03) | |  |  | 01 | 02 | 06 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ VÀ TÊN | CB  CV | ĐƠN VỊ | KHÍ TÀI | | | | TRANG BỊ | | NHIỆM VỤ | QUÊ QUÁN |
| VI SAT | VRU 611 | VRU 812 | VRP811A | CUỐC BB | XẺNG BB |
| 1 | Nguyễn Đăng Khoa | H1  bv | b1 |  | 02 |  |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRU-611 tham gia vào M.số 01 của qđ trong mạng có L219 và SCHcđ/qđ( nếu mất liên lạc thì chuyển về M.số 06 canh sn/qđ). | Quang Yên - Sông Lô - Vĩnh Phúc |
| 2 | Nguyễn Văn Sang | H1  bv | b1 |  | 02 |  |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 02 máy VRU-611 tham gia vào Hđg.số 01 của f (01 máy cho SCHcđ và 01 máy cho SCHtx).  + Dự kiến triển khai, bảo đảm 01 máy VRU-611 tham gia vào VC.số 03 của f trong mạng có SCH eBB95 ở G.Bình, L.Tài, T.Thành. | Thái Bảo- Gia Bình- Bắc Ninh |
| 3 | Nguyễn Viết Hùng | 3/  bt | b3 |  |  | 01 |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VTĐscn tham gia vào M.số 02 của qđ trong mạng có L219, SCHcđ/qđ, TCCH/qđ(nếu mất liên lạc thì chuyển về M.số 07 canh scn/qđ). | Hà Châu - Phú Bình - Thái Nguyên |
| 4 | Nguyễn Kinh Đạt | H2  at | b3 |  |  | 01 |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VTĐscn tham gia vào M.Số 02 của f trong mạng có eBB95 tại T.Thành (dự kiến trong mạng có BCHQS T.Thành). | Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh |
| 5 | Nguyễn Khắc Quang | H2  at | b3 |  |  | 01 |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VTĐscn tham gia vào VC.Số 04 của f trong mạng có eBB95 tại T.Thành và dBB4, dBB5, c17,18,24; SCHcđ/qđ.  + Dự kiến triển khai, bảo đảm 01 máy VTĐscn tham gia vào VC.số 05 của f trong mạng có eBB95 tại L.Tài và dBB6, c18,20,24.  + Dự kiến triển khai, bảo đảm 01 máy VTĐscn tham gia vào VC.Số 06 của f trong mạng có eBB95 tại G.Bình và dBB5, dBB5, c18, 24, 25. | Hưng Đạo - Tứ Kỳ - Hải Dương |
| Tổng =02(SQ=01, HSQ-CS= 04) | |  |  |  | 04 | 03 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ VÀ TÊN | CB  CV | ĐƠN VỊ | KHÍ TÀI | | | | TRANG BỊ | | NHIỆM VỤ | QUÊ QUÁN |
| VI SAT | VRU 611 | VRU 812 | VRP811A | CUỐC BB | XẺNG BB |
| 1 | Phạm Văn Đạt | 1/  bt | b1 |  | 1 | 1 |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VTĐsn vào Hđg.số 01 của qđ để SCHcđ Sư đoàn liên lạc với SCH của eBB18( trong mạng còn có máy SCHtx của Quân đoàn vượt cấp xuống). Dự kiến khi có lệnh tham gia vào M.số 1 của qđ( trong mạng có SCH e18 và SCHcđ của Quân đoàn). Khi mất liên lạc gọi canh trên M.số 21 canh sn/qđ. | Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh |
| 2 | Nguyễn Văn Sang | H1  bv | b1 |  | 1 | 1 |  |  |  | + Triển khai , bảo đảm 02 máy VTĐsn H.đg số 1 của f để bảo đảm thông tin cho SCHtx liên lạc với SCHxđ của Sư đoàn. Khi mất liên lạc gọi canh trên M.số 21 canh sn/qđ. | Thái Bảo - Gia Bình - Bắc Ninh |
| 3 | Dương Văn Hiếu | H1  bv | b1 |  | 1 | 1 |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRU-812 tham gia vào M.Số 02 của Quân đoàn để sư đoàn liên lạc với QĐ và CH eBB18 (trong mạng có SCHcđ qđ và CH eBB18). | Cao Minh - Phúc Yên - Vĩnh Phúc |
| 4 | Nguyễn Văn Mạnh | B1  cs | b2 |  |  | 2 |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRP-811 tham gia vào M.Số 02 của Sư đoàn để sư đoàn liên lạc với CH eBB18 dự kiến trong mạng có CHQS huyện.  + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRP-811 tham gia vào VC.số 03 của f để Sư đoàn liên lạc với CH eBB18 và dBB9 ( dự kiến trong mạng còn có Quân đoàn tham gia). | Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh |
| Tổng =04(SQ=01, HSQ-CS= 03) | |  |  |  | 03 | 05 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ VÀ TÊN | CB  CV | ĐƠN VỊ | KHÍ TÀI | | | | TRANG BỊ | | NHIỆM VỤ | QUÊ QUÁN |
| VI SAT | VRU 611 | VRU 812 | VRP811A | CUỐC BB | XẺNG BB |
| 1 | Nguyễn Đăng Khoa | H1  bv | b1 |  | 03 |  |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRU-611 tham gia vào Hđg.số 01 của qđ trong mạng có SCHtx/qđ dự kiến có eBB95( khi được lệnh chuyển sang M.số 01 của qđ để liên lạc trong mạng có eBB18 và SCHcđ/qđ.  + Trong trường hợp không liên lạc được thì tham gia vào M.số 21 canh sn/qđ.  + Triển khai, bảo đảm 02 máy VRU-611 tham gia Hđg.số 01 của f bảo đảm cho SCHtx/f liên lạc với SCHcđ/f. | Quang Yên - Sông Lô - Vĩnh Phúc |
| 2 | Nguyễn Văn Mạnh | B1  cs | b2 |  |  |  | 01 |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRU-812 tham gia vào M.Số 02 của qđ trong mạng có eBB95, SCHcđ/qđ. | Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh |
| 3 | Nguyễn Chí Hùng | B1 | b2 |  |  |  | 02 |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRP-811 tham gia vào M.Số 02 của f trong mạng có eBB95 dự kiến có CHQS huyện. | Hoài Thượng - Thuận Thành - Bắc Ninh |
| 4 | Nguyễn Thanh Long | cs | b2 |  |  | 01 |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRU-811 tham gia vào VC.Số 03 của f trong mạng có eBB18, c14,15,16,17,18,24, SCHcđ/qđ. | Xuân Dục - TX Mĩ Hào - Hưng Yên |
| Tổng =04(SQ=01, HSQ-CS= 03) | |  |  |  | 03 | 01 | 03 |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ VÀ TÊN | CB  CV | ĐƠN VỊ | KHÍ TÀI | | | | TRANG BỊ | | NHIỆM VỤ | QUÊ QUÁN |
| VI SAT | VRU 611 | VRU 812 | VRP811A | CUỐC BB | XẺNG BB |
| 1 | Ngô Văn Thuấn | 2/  bv | b1 |  | 01 |  |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRU-611 tham gia vào Hđg.số 01 của qđ trong mạng có SCHtx/qđ dự kiến có eBB18( khi được lệnh chuyển sang M.số 01 của qđ để liên lạc trong mạng có eBB18 và SCHtx/qđ. |  |
| 2 | Nguyễn Đăng Khoa | H1  bv | b1 |  | 01 |  |  |  |  | + Trong trường hợp không liên lạc được thì tham gia vào M.số 21 canh sn/qđ. | Quang Yên - Sông Lô - Vĩnh Phúc |
| 3 | Nguyễn Văn Sang | H1  Bv | b1 |  | 01 |  |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 02 máy VRU-611 tham gia Hđg.số 01 của f bảo đảm cho SCHtx/f liên lạc với SCHcđ/f. | Thái Bảo - Gia Bình - Bắc Ninh |
| 4 | Đỗ Anh Tuyền | 1/  Bt | b2 |  |  | 01 |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRU-812 tham gia vào M.Số 02 của qđ trong mạng có eBB18, SCHcđ/qđ. |  |
| 5 | Nguyễn Văn Mạnh | B1  cs | b2 |  |  |  | 01 |  |  | Dự bị | Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh |
| 6 | Nguyễn Chí Hùng | B1 | b2 |  |  |  | 01 |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRP-811 tham gia vào M.Số 02 của f trong mạng có eBB18 dự kiến có CHQS huyện. | Hoài Thượng - Thuận Thành - Bắc Ninh |
| 7 | Nguyễn Văn Sơn | cs | b2 |  |  |  | 01 |  |  | Dự bị | Kinh môn- Hải Dương |
| 8 | Nguyễn Văn Thành | H2  at | b2 |  |  |  | 01 |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRU-811 tham gia vào VC.Số 03 của f trong mạng có eBB18, dBB7, SCHcđ/qđ. | Thuận Thành- Bắc Ninh |
| Tổng =02(SQ=01, HSQ-CS= 01) | |  |  |  | 03 | 01 | 04 |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ VÀ TÊN | CB  CV | ĐƠN VỊ | KHÍ TÀI | | | | TRANG BỊ | | NHIỆM VỤ | QUÊ QUÁN |
| VI SAT | VRU 611 | VRU 812 | VRP811A | CUỐC BB | XẺNG BB |
| 1 | Hoàng Hữu Hạnh | 1//  Đt | B1 |  | 05 |  |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRU- 611 tham gia vào Hđg.số 01 của qđ trong mạng có SCHtx/qđ dự kiến có eBB18( sẵn sàng qua M.số 01 của qđ để liên lạc trong mạng có eBB18, SCHcđ/qđ).  + Triển khai, bảo đảm 02 máy VRU- 611 tham gia Hđg.số 01 của f( để SCHtx/f và SCHcđ/f liên lạc với nhau).  + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRU- 611 tham gia M.HĐ số 01 của qk3. | TT Chũ- Lục Ngạn-Bắc GIang |
| 2 | Đỗ Anh Tuyền | 1/  bt | b2 |  |  | 01 | 01 |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRU-812 tham gia vào M.số 02 của qđ trong mạng có eBB18 và CHcđ/qđ.  + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRU-811 tham gia vào M.số 02 của f trong mạng có eBB18 dự kiến có CHQS h.Thanh Hà. | Cần Kệm- TT- Hà Nội |
| 3 | Nguyễn Văn Mạnh | B1  cs | b2 |  |  | 01 | 01 |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRP-811 tham gia vào VC.số 03 của f trong mạng có eBB18 dBB8, c17 và SCHcđ/qđ.  + Triển khai, bảo đảm 01 máy VRU-812 tham gia vào M.HĐ số 02 của QK3. | Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh |
| Tổng =03(SQ=01,CN= 01,  HSQ-CS= 01) | |  |  |  | 05 | 02 | 02 |  |  |  |  |

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

Ph­ương ¸n: Xảy ra trên một địa bàn

Khu vực Lục Ngạn – Bắc Giang

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ VÀ TÊN | CB  CV | ĐƠN VỊ | KHÍ TÀI | | | | TRANG BỊ | | NHIỆM VỤ | QUÊ QUÁN |
| VI SAT | VRU 611 | VRU 812 | VRP811A | CUỐC BB | XẺNG BB |
| 1 | Nguyễn Văn Dũng | 3/  pct | C1 |  |  | 01 |  |  |  | + Chỉ huy chung hệ thống TT VTĐ.  + Triển khai, bảo đảm 01 máy tham gia vào H.số 01 của f để SCHtx/f liên lạc với SCHcđ/e18. | Lưu Phương- Kim Sơn- Ninh Bình |
| 2 | Hoàng Văn Hạnh | 1//  đt | b1 |  |  | 01 |  |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy tham gia vào H.số 02 của f để SCHtx/f chỉ huy d14. | Nghĩa Hồ - Lục Ngạn - B.Giang |
| 3 | Nguyễn Kinh Đạt | H2  at | b2 |  |  |  | 01 |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy tham gia vào H.số 03 của f để SCHtx/f chỉ huy d15. | TT Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh |
| 4 | Nguyễn Chí Hùng | B1  cs |  |  |  |  | 01 |  |  | + Triển khai, bảo đảm 01 máy vào VC.số 04 của f để SCHtx/f325 chỉ huy eBB18, vượt cấp liên lạc xuống dBB7, cTT. | Hoài Thượng - Thuận Thành - Bắc Ninh |
| Tổng =04(SQ=01, CN= 01, HSQ-CS= 02) | |  |  |  |  | 02 | 02 |  |  |  |  |