|  |  |
| --- | --- |
| TIỂU ĐOÀN 18  **ĐẠI ĐỘI 1**  Số: /BC-TT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2024* |

**BÁO CÁO KHÍ TÀI HỎNG HÓC KHÔNG KHẮC PHỤC ĐƯỢC**

| **TT** | **Tên khí tài , trang bị** | **ĐVT** | **Số lượng máy không sửa được** | **Số seri máy** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A. MÁY VTĐ** |  |  |  |  |
|  | **VTĐ SÓNG NGẮN** | **Bộ** |  |  |  |
| 1 | Máy VRP - 612 | Bộ | 1 | 0548 | Hỏng thu phát |
|  | **VTĐ SÓNG CỰC NGẮN** | **Bộ** |  |  |  |
| 1 | Máy VTĐ VRH - 911 | Bộ | 1 | 0595 | Không lên nguồn  (đang cho mượn phục vụ A70) |
| 2 | Máy VTĐ VRU - 812/10w | Bộ | 2 | 0625, 0746 | Hỏng chế độ LP |
| 3 | Máy VTĐ VRP - 811/A | Bộ | 1 | 3424 | Hỏng thu phát |
|  | **ĐỒNG BỘ TRANG BỊ** |  |  |  |  |
| 1 | Pin máy VRH – 811/S | Quả | 12 | 1263, 1713, 5202, 3966, 0400, 4273, mờ tem = 04  Cháy nổ = 02 | Không tích điện khi nạp = 10  mất số hiệu = 02 |
| 2 | Ác quy chuyên dụng máy Visat | Quả | 02 | ELI2434HH, ELI2434P | Không tích điện, phồng nứt vỏ |
| 3 | Pin máy VRU – 611 | Bình | 05 | Nổ = 05 | mất số liệu |
| 4 | Ắc quy khô VRU – 812/s | Bình | 02 | Nổ = 02 | mất số liệu |
| 5 | Ắc quy khô BP – 612(VRP – 811/A) | Bình | 02 | Nổ = 02 | mất số liệu |
| 6 | Pin Puma T3+ | Quả | 03 | 034106, 031595, không số = 1 | Không tích điện, phồng bung vỏ |
|  | **B. TRANG BỊ HTĐ** |  |  |  |  |
|  | Tình trạng đảm bảo hoạt động tốt không xảy hỏng hóc cần phải khắc phục sửa chữa |  |  |  |  |