PHỤ LỤC 1

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN TỈNH HÀ NAM**CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập- Tự do- Hạnh phúc***Hà Nam, ngày tháng năm 2024* |

**BÁO CÁO THỰC LỰC TRANG BỊ THIẾT BỊ NGHIỆP VỤ HIỆN CÓ**

**CỦA LỰC LƯỢNG CSĐTTP VỀ MA TÚY- CÔNG AN TỈNH HÀ NAM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thiết bị nghiệp vụ** | **Đơn vị tính****(chiếc/bộ/hệ thống)** | **Số lượng** | **Đánh giá chất lượng** | **Đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng** | **Ghi chú** |
| **Định mức** | **Số lượng hiện đang quản lý/sử dụng** |  | **Tốt** | **kém** | **Thời hạn sử dụng** | **Phòng PC04** | **Đội CSĐTTP về ma túy** | **Tổ** **CSĐTTP về ma túy** |  |
| **đủ/thiếu so với tiêu chuẩn định mức trang bị** |  |
| **đủ** | **thiếu** |
| **I** | **Thiết bị nghiệp vụ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Ống nhòm hồng ngoại quay phim chụp ảnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Thiết bị kiểm tra Xray cầm tay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Thiết bị soi hành lý FS 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Bộ phát hiện vi vết ma túy |  |  | 02 |  |  |  |  | Hết hạn sử dụng |  | x |  |  |
| **5** | Máy phân tích ma túy cầm tay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Máy ảnh KTS kèm kính TeLe chụp xa nghiệp vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Hệ thống giám sát hình ảnh và âm thanh từ xa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ** |  | **CÁN BỘ LẬP** |

**Ghi chú:**

Đề nghị các đơn vị lấy tên thiết bị nghiệp vụ theo Thông tư số 126/2021/TT-BCA ngày 30/12/2021 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị vật tư kỹ thuật nghiệp vụ trong CAND.