CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC Mấu số 09

**ĐỘI KINH TẾ - MA TÚY** Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2020/TT-BCA

 ngày 17 tháng 8 năm 2020

**NHẬT TRÌNH HOẠT ĐỘNG XE Ô TÔ – MÔ TÔ**

Nhãn hiệu: HONDA

Chủng Loại: MÔ TÔ HAI BÁNH

Biển số xe: 90B1-000.11

 CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC Mấu số 09

**ĐỘI KINH TẾ - MA TÚY** Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2020/TT-BCA

 ngày 17 tháng 8 năm 2020

**NHẬT TRÌNH HOẠT ĐỘNG XE Ô TÔ – MÔ TÔ**

Nhãn hiệu: HONDA

Chủng Loại: MÔ TÔ HAI BÁNH

Biển số xe: 90B1-000.46

**THÔNG TIN, ĐẶC ĐIỂM CỦA XE**

Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng: Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy

Nguồn gốc có: Công an huyện Bình Lục bàn giao

Nhãn hiệu:HONDA Năm sản xuất: 2012

Chủng loại xe: MÔ TÔ HAI BÁNH Màu sơn: Đen – Xám – Bạc

Đăng ký lần đầu ngày: 04 tháng 10 năm 2012 Đăng ký lại ngày……..tháng……năm…………………………

Biển số đăng ký lần đầu: 90B1 -000.11 Biển số đăng ký lại:…………………………………………….

Số khung (Số VIN) 5214CY577263 Số máy: 4271530

Loại thiết bị tín hiệu của xe được quyền ưu tiên:…………………………………………………………………………………….

Đặc điểm kỹ thuật khác: SX, LR trong nước

*Bình Lục, ngày tháng năm 2023*

  **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

**THÔNG TIN, ĐẶC ĐIỂM CỦA XE**

Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng: Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy

Nguồn gốc có: Công an huyện Bình Lục bàn giao ngày 01/10/2019

Nhãn hiệu:HONDA Năm sản xuất: 2014

Chủng loại xe: MÔ TÔ HAI BÁNH Màu sơn: Đỏ - Đen

Đăng ký lần đầu ngày: 31 tháng 07 năm 2014 Đăng ký lại ngày……..tháng……năm…………………………

Biển số đăng ký lần đầu: 90B1 -000.46 Biển số đăng ký lại:…………………………………………….

Số khung (Số VIN) 5271DY015326 Số máy: 1204164

Loại thiết bị tín hiệu của xe được quyền ưu tiên:…………………………………………………………………………………….

Đặc điểm kỹ thuật khác: SX, LR trong nước

*Bình Lục, ngày tháng năm 2023*

  **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày tháng năm sử dụng xe** | **Tên người lái xe** | **Đồng hồ chỉ số km lúc đi** | **Đồng hồ chỉ số km lúc đi** | **Quãng đường, lịch trình** | **Số chuyển** | **Đơn vị hoặc người sử dụng** | **Xăng, diesel** | **Phụ trách đơn vị xác nhận** |
| **Đã lĩnh** | **Đã tiêu thụ** | **Còn lại** |
| 03/01/2023 | Trần Minh Thắng |  |  | Vũ Bản + Thôn | 70 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 04/01/2023 | Dương Xuân Lanh |  |  | An Đổ, Trung Lương, Bình Mỹ | 100 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 05/01/2023 | Mai Văn Hiếu |  |  | Ngọc Lũ + Thôn | 60 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 06/01/2023 | Nguyễn Thị Hương |  |  | Các xã khu C | 90 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 09/01/2023 | Nguyễn Quang Dương |  |  | Bối Cầu + Thôn | 80 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 10/01/2023 | Trần Minh Thắng |  |  | Tiêu Động+ Thôn | 70 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 11/01/2023 | Dương Xuân Lanh |  |  | Đồng Du + Thôn | 70 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 12/01/2023 | Trần Minh Thắng |  |  | Hưng Công + Thôn | 80 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 13/01/2023 | Nguyễn Quang Dương |  |  | An Nội + Thôn | 70 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 16/01/2023 | Lê Văn Vượng |  |  | Địa bàn các xã khu A | 110 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 17/01/2023 | Dương Xuân Lanh |  |  | Bối Cầu + Thôn | 70 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 18/01/2023 | Mai Văn Hiếu |  |  | Các xã khu C | 90 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 19/01/2023 | Trần Minh Thắng |  |  | An Lão + Thôn | 80 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 27/01/2023 | Trần Minh Thắng |  |  | Bình Nghĩa + Thôn | 90 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 30/01/2023 | Nguyễn Việt Hùng |  |  | Các xã khu C | 100 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 31/01/2023 | Mai Văn Hiếu |  |  | Các xã khu B | 100 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁN BỘ LẬP BẢNG****Nguyễn Thị Hương** | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày tháng năm sử dụng xe** | **Tên người lái xe** | **Đồng hồ chỉ số km lúc đi** | **Đồng hồ chỉ số km lúc đi** | **Quãng đường, lịch trình** | **Số chuyển** | **Đơn vị hoặc người sử dụng** | **Xăng, diesel** | **Phụ trách đơn vị xác nhận** |
| **Đã lĩnh** | **Đã tiêu thụ** | **Còn lại** |
| 03/01/2023 | Nguyễn Việt Hùng |  |  | Đồng Du + Thôn | 50 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 04/01/2023 | Mai Văn Hiếu |  |  | An Lão, La Sơn, Tiêu Động | 60 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 05/01/2023 | Trần Minh Thắng |  |  | Bối Cầu + Thôn | 50 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 06/01/2023 | Nguyễn Thị Hương |  |  | Các xã khu A | 90 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 09/01/2023 | Mai Văn Hiếu |  |  | Tiêu Động+ Thôn | 50 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 10/01/2023 | Dương Xuân Lanh |  |  | Tràng An + Thôn | 60 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 11/01/2023 | Trần Minh Thắng |  |  | Các xã khu C | 90 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 12/01/2023 | Nguyễn Thị Hương |  |  | Hưng Công + Thôn | 40 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 13/01/2023 | Lê Văn Vượng |  |  | An Đổ + Thôn | 50 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 16/01/2023 | Dương Xuân Lanh |  |  | Các xã khu B | 80 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 17/01/2023 | Trần Minh Thắng |  |  | Tràng An + Thôn | 70 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 18/01/2023 | Nguyễn Quang Dương |  |  | Bình Nghĩa + Thôn | 70 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 19/01/2023 | Dương Xuân Lanh |  |  | Đồng Du + Thôn | 50 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 27/01/2023 | Vũ Thái Sơn |  |  | An Lão + Thôn | 60 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 30/01/2023 | Mai Văn Hiếu |  |  | Đồn Xá + Thôn | 50 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |
| 31/01/2023 | Nguyễn Quang Dương |  |  | tt Bình Mỹ | 40 | Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁN BỘ LẬP BẢNG****Nguyễn Thị Hương** | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** |