|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC  **ĐỘI CSĐTTP KINH TẾ - MA TÚY**  Số: /BC | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bình Lục*, ngày tháng 8 năm 2021 |

**BÁO CÁO**

**Về việc tự kiểm tra công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ của**

**lực lượng CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy**

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ của Công an huyện Bình Lục, đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy xin báo cáo như sau:

DANH SÁCH CÁC HỒ SƠ NGHIỆP VỤ CƠ BẢN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số hồ sơ** | **Loại HS** | **CBSD** | **Đã kiểm tra** | **Ghi chú** |
| 1 | 01ĐC0916/11111E | ĐTCB | Sơn | x |  |
| 2 | 04SN0121/11111E | ST | Hùng | x |  |
| 3 | 10SN0221/11111E | HN | Vượng | x |  |
| 4 | 07HN1120/11111E | HN | Vượng | x |  |
| 5 | 40LC1019/11111E | LC | SƠN | x |  |
| 6 | 14LT0820/11111E | LT | Vượng | x |  |
| 7 | 15LH0820/11111E | LH | HÙNG | x |  |
| 8 | 18LC0820/11111E | LC | Bình | x |  |
| 9 | 19LH0820/11111E | LH | Nhung | x |  |
| 10 | 20LC0820/11111E | LC | Nhung | x |  |
| 11 | 22LT0820/11111E | LT | Hùng | x |  |
| 12 | 03HN0221/11111E | HN | Hùng | x |  |
| 13 | 03ĐH0918/11111G | ĐTCB | Huy | x |  |
| 14 | 11SN0920/11111G | ST | Thắng | x |  |
| 15 | 19SN0920/11111G | ST | Thắng | x |  |
| 16 | 07SN0221/11111G | ST | Lanh | x |  |
| 17 | 08SN0221/11111G | ST | Lanh | x |  |
| 18 | 09SN0221/11111G | ST | Huy | x |  |
| 19 | 05HN0920/11111G | HN | Trung | x |  |
| 20 | 08HN1120/11111G | HN | Thắng | x |  |
| 21 | 08HN1220/11111G | HN | Huy | x |  |
| 22 | 02HN0121/11111G | HN | Thắng | x |  |
| 23 | 04HN0221/11111G | HN | Huy | x |  |
| 24 | 34LT0920/11111G | LT | Huy | x |  |
| 25 | 31LT0920/11111G | LT | Thắng | x | Chưa có CCD |
| 26 | 30LT0920/11111G | LT | Lanh | x |  |
| 27 | 16LT0820/11111G | LT | Sơn | x |  |
| 28 | 39LT0819/11111G | LT | Trung | x |  |
| 29 | 29LT0619/11111G | LT | Bình | x |  |
| 30 | 30LT0619/11111G | LT | Bình | x |  |
| 31 | 07LC0221/11111G | LC | Huy | x |  |
| 32 | 01LC0121/11111G | LC | Xuân Anh | x | Chưa có CCCD |
| 33 | 38LC0920/11111G | LC | Trung | x |  |
| 34 | 37LC0920/11111G | LC | Huy | x |  |
| 35 | 28LC0920/11111G | LC | Lanh | x |  |
| 36 | 29LC0920/11111G | LC | Lanh | x |  |
| 37 | 27LH0920/11111G | LH | Lanh | x |  |
| 38 | 31LH0517/11111G | LH | Trung | x |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ĐỘI CSĐTTP VỀ KINH TẾ-MA TÚY**  **Trung tá Vũ Thanh Bình** |