|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày 27 tháng 07 năm 2024* |

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA**

Kính gử: Ban Tác huấn – Phòng Tham Mưu – Sư đoàn 325.

Tiểu đoàn 18 báo cáo kết quả số liệu súng bộ binh đơn vị đang quản lý như sau:

| **TT** | **LOẠI VŨ KHÍ** | **SỐ HIỆU** | **PHÂN CẤP** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19104527 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19078461 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19105370 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19055584 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19053237 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19050639 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19087559 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19108399 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19026019 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19088815 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19052839 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19082112 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19080420 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19072306 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19008686 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19087110 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19070000 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19048762 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19077306 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19099633 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19087252 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19052033 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19101702 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 20004385 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19100445 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19061417 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19109109 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19024447 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 18089348 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19054716 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19092916 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19029052 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19096202 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19107268 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19035666 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19049309 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19070737 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19090729 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19064102 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19082591 | 2 |  |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19099454 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19078306 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19105929 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19015057 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19101543 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19018519 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19065215 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19064199 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19074647 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19072020 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 17024698 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19109616 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19067647 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19049716 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19073977 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 18126444 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19086351 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19065979 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19071226 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19073654 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19096846 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19078902 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19104636 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19030126 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19106516 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19093676 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19078937 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19074266 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19097742 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19093837 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 18124508 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19107534 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19102441 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19101383 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19074022 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19058058 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19077571 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19106598 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19046404 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19063101 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19052089 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19038211 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19082877 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19066182 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19076269 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19061967 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19079184 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19072786 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19082916 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19068882 | 2 | c2 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19015316 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19108392 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 17032241 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 16229442 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19064205 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19048300 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19019234 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19092002 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19105558 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19106540 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19061906 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19095524 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19071991 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 20000195 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19094596 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19056686 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19104688 | 2 | d18 |
|  | Súng tiểu liên AK Trung Quốc | 19099705 | 2 | d18 |