**BẢNG ĐỐI TƯỢNG GIỜ LIÊN LẠC QUÂN ĐOÀN 12**

**I. LIÊN LẠC TẠI VỊ TRÍ SCHtx QUÂN ĐOÀN**

**A. VTĐsn**

**1. Liên lạc với cấp trên (Tên đài: CM10)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạng, hướng LL** | **Đối tượng liên lạc** | **Tên đài** | **Số phiên** | **Thời gian LL** | **Ghi chú** |
| 01 | Hđg số 02 của BTTM | BTTM | AZ08 | 2 | 14.00; 17.00 | Liên lạc thường xuyên |
| 02 | M. số 35 TBBĐ của BTTM | BTTM | BZ88 | 24/24 | Phát 5 phút (Từ phút thứ 20 đến phút thứ 25). | Liên lạc TBBĐ |
| 03 | M. số 36 canh của BTTM | BTTM | BC68 | 24/24 | 24/24 h | BTTM tổ chức 2 đài canh;  Gọi canh trên 2 tần số |
| 04 | M. số 37 canh của BTTM | BTTM | BC72 | 24/24 | 24/24 h |
| 05 | M. số 38 CQ của BTTM | BTTM | BZ89 | 5 | Phát 5 phiên (07.00- 08.15; 08.30- 09.45; 10.00-11.15; 13.30-14.45; 15.00-16.30; 19.00- 20.00; 20.00-21.00) | Sóng phát 84.100 chung cả ngày lẫn đêm thời gian phát liên tục trừ ngày lễ tết, chủ nhật hàng tuần. Phát thêm 02 giờ buổi tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần. |

**2. Liên lạc với cấp dưới**

a). Liên lạc thường xuyên

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạng, hướng LL** | **Đơn vị** | **Tên đài** | **Số phiên** | **Thời gian LL** | | **Ghi chú** |
| **Thường xuyên** | **Tăng phiên** | Tổ chức tăng phiên liên lạc để luyện tập với các đơn vị. |
| 1 | Hđg số 01 của qđ | fBB308 | HM31 | 3 | 06.30, 14.00, 21.00 | 08.40; 18.10 |
| 2 | Hđg số 01 của qđ | fBB312 | HM41 | 4 | 06.00, 11.00, 15.00, 21.30 | 09.40; 17.10 |
| 3 | Hđg số 01 của qđ | fBB325 | ZN01 | 2 | 13.00, 20.40 |  | ,, |
| 4 | Hđg số 01 của qđ | fBB390 | HM51 | 3 | 10.00, 15.40, 19.00 | 11.40; 19.40 | ,, |
| 5 | Hđg số 02 của qđ | lưTTG203 | IN01 | 1 | 13.40 |  |  |
| 6 | Hđg số 02 của qđ | lưPB164 | IN25 | 1 | 16.20 |  |  |
| 7 | Hđg số 02 của qđ | lưPB368 | XM61 | 3 | 07.30, 17.00, 20.20 | 13.00; 20.00 | ,, |
| 8 | Hđg số 02 của qđ | lưPK241 | XM81 | 3 | 07.00, 13.40, 20.00 | 06.15; 18.00 | ,, |
| 9 | Hđg số 02 của qđ | lưPK673 | IN35 | 1 | 17.40 |  |  |
| 10 | Hđg số 02 của qđ | lưCB299 | XM91 | 3 | 06.00, 14.30, 22.30 | 08.15; 19.40 | ,, |
| 11 | Hđg số 17 của qđ | SCH Nhẹ | RN38 | 2 | 10.20, 16.40 |  |  |

**3. Liên lạc TBBĐ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạng, hướng LL** | **Đơn vị** | **Tên đài** | **Số phiên** | **Thời gian LL** | Ghi chú |
| 01 | M. số 12 TBBĐ của qđ | SCHtxqđ | TB41 | 24/24 | Phát 5 phút (Từ phút thứ 30 đến phút thứ 35 các giờ trong ngày). | Làm việc với 4f:  f308, f312, f325; f390 |

4. Liên lạc đài canh

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạng, hướng LL** | **Đơn vị** | **Tên đài** | **Số phiên** | **Thời gian LL** | Ghi chú |
| 01 | M số 13 canh của qđ | SCHtxqđ | MC51 | 24/24 | 24/24h | Làm việc với 4f, 6lư |

**4.** Liên lạc CQ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạng, hướng LL** | **Đơn vị** | **Tên đài** | **Số phiên** | **Thời gian LL** | Ghi chú |
| 01 | M số 16 CQ của qđ | SCHtxqđ | MQ10 | 5 | 08.00, 12.00, 16.00, 19.20, 22.00 | Các đơn vị canh 4f, 6lư |

**5. Liên lạc vượt cấp**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạng, hướng LL** | **Đơn vị** | **Tên đài** | **Số phiên** | **Thời gian LL** | Ghi chú |
| 01 | VC số 4,5,6,7 của qđ | SCHtxqđ | VC10 | 02 | 08.00; 17.30 | Các eBB đủ quân |

**B. LL VTĐscn**

**1. Liên lạc thường xuyên**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạng, hướng LL** | **Đơn vị** | **Tên đài** | **WT** | **Thời gian LL** | **Ghi chú** |
| 1 | M số 08 của qđ | fBB390 | HT02 | 1 | 07.00, 15.00, 20.30 | Khi tăng phiên trực 24/24 |
| 2 | M số 08 của qđ | fBB368 | HT03 | 2 | 07.00, 15.00, 20.30 | ,, |
| 3 | M số 09 của qđ | Lư241 | NB02 | 1 | 08.00, 14.00, 21.00 | ,, |
| 4 | M số 09 của qđ | Lư299 | NB03 | 2 | ,, | ,, |

**2. Liên lạc canh**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạng, hướng LL** | **Đơn vị** | **Tên đài** | **Số phiên** | **Thời gian LL** | **Ghi chú** |
| 1 | Mạng canh số 14 của qđ | SCHtx | QD01 | 24/24 | 24/24h | Các đơn vị canh  f390, lư368, lư241, lư299 |

**II. LIÊN LẠC TẠI VỊ TRÍ SCH (nhẹ) QUÂN ĐOÀN**

**A. VTĐsn**

**1. Liên lạc với cấp trên**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạng, hướng LL** | **Đơn vị** | **Tên đài** | **Số phiên** | **Thời gian LL** | **Ghi chú** |
| 1 | Hđg số 17 của qđ (SCHtx) | SCH nhẹ | RN38 | 2 | 10.20, 16.40 |  |

**2. Liên lạc với cấp dưới**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạng, hướng LL** | **Đơn vị** | **Tên đài** | **Số phiên** | **Thời gian LL** | | **Ghi chú** |
| **Thường xuyên** | **Tăng phiên** |  |
| 1 | Hđg số 03 của qđ | fBB325 | ZN01 | 02 | 06.00; 16.00 | 12.40, 14.40, 18.40, 21.40 |  |
| 2 | Hđg số 03 của qđ | Lư203 | IN01 | 02 | 07.00; 19.00 | 15.40, 19.40, 21.50 |  |
| 3 | Hđg số 03 của qđ | Lư164 | IN25 | 02 | 08.00; 20.00 | 08.40, 14.50 |  |
| 4 | Hđg số 03 của qđ | Lư673 | IN35 | 02 | 09.00; 21.00 | 12.30; 19.30 |  |

**B. LL VTĐscn**

**1. Liên lạc thường xuyên**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạng, hướng LL** | **Đơn vị** | **Tên đài** | **WT** | **Số phiên** | **Thời gian LL** | **Ghi chú** |
| 1 | Mạng số 10 của qđ | fBB325 | RN01 | 1 | 3 | 09.00; 16.00; 20.00 | khi tăng phiên trực 24/24. |
| 2 | Mạng số 10 của qđ | Lư203 | RN02 | 2 | 3 | 09.00; 16.00; 20.00 | ,, |
| 3 | Mạng số 11 của qđ | Lư164 | RN03 | 1 | 3 | 07.00; 14.00; 19.30 | ,, |
| 4 | Mạng số 11 của qđ | lưPK673 | RN04 | 2 | 3 | 07.00; 14.00; 19.30 | ,, |

**2. Liên lạc canh**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạng, hướng LL** | **Đơn vị** | **Tên đài** | **Số phiên** | **Thời gian LL** | **Ghi chú** |
| 1 | Mạng số 15 canh của qđ | SCH nhẹ | BG01 | 24/24 | 24/24h | Các đơn vị canh: f325, lư203, lư164, lư673. |

**III. LL HIỆP ĐỒNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đối tượng LL** | **Tên đài** | **Số phiên** | **Thời gian LL** | **Ghi chú** |
| 1 | BTL PK | WQ06 | 1 | 09.10 |  |
| 2 | BTL TTG | YS04 | 1 | 11.10 |  |
| 3 | BTL PB | ĐG77 | 1 | 12.40 |  |
| 4 | BTL CB | XU17 | 1 | 20.40 |  |
| 5 | QK1 | KP94 | 1 | 17.40 |  |
| 6 | QK3 | ZP30 | 1 | 18.10 |  |