PHỤ LỤC 2:

**ĐĂNG KÝ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ NGHIỆP VỤ**

**CỦA ĐỘI CSĐTTP VỀ KINH TẾ - MA TÚY CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên phương tiện, thiết bị nghiệp vụ** | **Đơn vị tính** | **Số lượng đăng ký** | | | **Ghi chú** |
| **Phòng PC04** | **Đội ma túy (CA cấp huyện/thị xã/thành phố** | **Tổ ma túy**  **(CA cấp xã, phường)** |
| **I** | **Phương tiện** |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Thiết bị nghiệp vụ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị soi quét X quang tán xạ ngược xách tay |  |  |  |  |  |
| 2 | Máy phân tích, phát hiện dấu vết ma túy công nghệ HPMS |  |  |  |  |  |
| 3 | Bộ thiết bị phá khóa, cửa thủy lực |  |  |  |  |  |
| 4 | Thiết bị phân tích ma túy qua nước bọt |  |  |  |  |  |
| 5 | Hệ thống bay trinh sát tầm xa |  |  |  |  |  |
| 6 | Hệ thống bay trinh sát siêu nhỏ |  |  |  |  |  |
| 7 | Cổng soi chiếu X quang |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Cổng soi chiếu X quang di động |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Thiết bị soi khe hẹp |  |  | 1 |  |  |
| 10 | Thiết bị ghi hình ảnh, âm thanh bí mật ngụy trang |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Thiết bị thông tin tác chiến |  |  |  |  |  |
| 12 | Thiết bị phát hiện mục tiêu trong nhà 3D |  |  |  |  |  |
| 13 | Thiết bị trích xuất và khôi phục dữ liệu từ ổ cứng máy tính, thiết bị lưu trữ |  |  |  |  |  |
| 14 | Thiết bị trích xuất và khôi phục dữ liệu từ điện thoại di động |  |  |  |  |  |
| 15 | Thiết bị quan sát ngày, đêm đa cảm biển |  |  | 1 |  |  |
| 16 | Hệ thống camera giám sát tầm xa |  |  | 1 |  |  |
| 17 | Thiết bị phóng đinh chặn xe ô tô điều khiển từ xa |  |  |  |  |  |
| 18 | Hệ thống mở khóa xe ô tô sử dụng chìa khóa thông minh |  |  |  |  |  |
| 19 | Thiết bị soi quét bưu phẩm, bưu kiện, hành lý cơ động |  |  | 1 |  |  |
| 20 | Thiết bị soi gầm xe cố định |  |  |  |  |  |
| 21 | Hệ thống nhận diện khuôn mặt |  |  |  |  |  |

**CÁN BỘ LẬP BẢNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**