|  |  |
| --- | --- |
| 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* |

 PHỤ LỤC 3

**BIỂU BÁO CÁO ĐĂNG KÝ NHU CẦU TRANG BỊ THIẾT BỊ NGHIỆP VỤ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị nghiệp vụ** | **Đơn vị tính** | **Số lượng đăng ký** | **Ghi chú** |
| **Phòng PC04** | **Đội ma túy**  | **Tổ ma túy** |
| **I** | **Thiết bị nghiệp vụ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị nghe hoặc ghi âm | bộ |  | 01 |  |  |
| 2 | Thiết bị ghi âm cuộc điện thoại cố định | bộ |  |  |  |  |
| 3 | Thiết bị thu, ghi, truyền âm thanh hoặc hình ảnh có âm thanh qua sóng vô tuyến | bộ |  | 01 |  |  |
| 4 | Thiết bị ghi hình có âm thanh | bộ |  | 01 |  |  |
| 5 | Hệ thống giám sát âm thanh hoặc hình ảnh có âm thanh | bộ |  |  |  |  |
| 6 | Hệ thống ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh phục vụ công tác hỏi cung | bộ |  |  |  |  |
| 7 | Thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh phục vụ công tác hỏi cung | bộ |  |  |  |  |
| 8 | Thiết bị lưu dữ liệu nghiệp vụ phục vụ công tác hỏi cung | bộ |  |  |  |  |
| 9 | Máy ảnh nghiệp vụ | bộ |  | 01 |  |  |
| 10 | Thiết bị soi chiếu kiểm tra khe hẹp hoặc góc khuất | bộ |  | 01 |  |  |
| 11 | Thiết bị ghi hình cài áo hoặc mũ thu thập chứng cứ | bộ |  | 01 |  |  |
| 12 | Hệ thống giám sát hình ảnh tầm xa | bộ |  | 01 |  |  |
| 13 | Thiết bị quan sát hoặc quay, chụp tầm xa ngày hoặc đêm | bộ |  | 01 |  |  |
| 14 | Hệ thống thu, ghi, truyền âm thanh hoặc hình ảnh có âm thanh truyền qua sóng vô tuyến | bộ |  | 01 |  |  |
| 15 | Ống kính chuyên dụng kết nối camera hoặc máy ảnh | bộ |  |  |  |  |
| 16 | Thiết bị bay không người lái tích hợp thiết bị nghiệp vụ | bộ |  | 01 |  |  |
| 17 | Thiết bị thu, ghi, truyền âm hoặc hình ảnh có thanh hữu tuyến | bộ |  |  |  |  |
| 18 | Hệ thống định vị GPS *(Hệ thống định vị đối tượng)* | bộ |  | 03 |  |  |
| 19 | Thiết bị nghe, ghi âm qua các loại vật liệu, bề mặt | bộ |  | 01 |  |  |
| 20 | Hệ thống phục vụ công tác điều tra tội phạm về ma túy trên không gian mạng | bộ |  | 01 |  |  |
| 21 | Hệ thống phục vụ công tác điều tra tội phạm về ma túy trên không gian mạng theo thời gian thực | bộ |  | 01 |  |  |
| 22 | Bộ trang thiết bị ngụy trang | bộ |  | 03 |  |  |
| 23 | Thiết bị khai thác (trích xuất, khôi phục), phân tích dữ liệu điện thoại di động | bộ |  | 01 |  |  |
| 24 | Thiết bị mở khoá các loại thiết bị lưu trữ dữ liệu điện tử: Điện thoại di động; máy tính bảng; máy tính; đầu ghi kỹ thuật số; các thiết bị lưu trữ dữ liệu điện tử có mã hoá khác | bộ |  | 01 |  |  |
| 25 | Thiết bị khai thác (trích xuất, khôi phục), phân tích dữ liệu điện tử trong các thiết bị: Máy tính; máy tính bảng; đầu ghi kỹ thuật số; các thiết bị lưu trữ dữ liệu điện tử khác | bộ |  | 01 |  |  |
| 26 | Thiết bị trích xuất dữ liệu từ các thiết bị điện tử | bộ |  | 01 |  |  |

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