**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐsn**

**Mạng số 01/BTTM**

**1. Tần số cố định**

| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên liên lạc** | | **Sóng liên lạc** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chính** | **Phụ** | **Dự bị** |
| SCHcb/BTTM | HZ02 | TM | Hà Nội 89 | Phú Quốc 31 | 4.245 | 3.225 | 3.765 |
| SCHpht/qk2 | ZL31 | WT1 | Dương Đông 32 |
| SCHpht/qđ1 | ZL32 | WT2 | Dương Tơ 33 |
| SCHpht/qđ2 | ZL33 | WT3 | An Thới 34 |
| CH LL cơ động qk2 | ZL34 | WT4 | Hàm Ninh 35 |
| CH LL cơ động qđ1 | ZL35 | WT5 | Gành Dầu 36 |
| CH LL cơ động qđ2 | ZL33 | WT6 | Ba Đình 37 |

**2. Liên lạc tự động thiết lập đường truyền**

- Self ID: HZ02 = 100, ZL31 = 101, ZL32 = 102, ZL33 = 103, ZL34 = 104, ZL35 = 105.

- Call ID: HZ02 = 100, ZL31 = 101, ZL32 = 102, ZL33 = 103, ZL34 = 104, ZL35 = 105.

- NET ID: 300. ALE Call Mode: Đài TM tự thống nhất giữa các đài.

- Dạng đồng bộ **(Sync)**: GPS hoặc Time (Đài TM tự thống nhất).

| **Thời gian** | **Kênh/tần số** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCAN LIST 1 | **CH01** | **CH02** | **CH03** | **CH04** | **CH05** | **CH06** | **CH07** | **CH08** | **CH09** | **CH10** |
| 5.1135 | 6.164 | 4.0135 | 5.9913 | 5.4435 | 6.4793 | 8.0182 | 7.0626 | 4.5638 | 3.8655 |
| SCAN LIST 2 | **CH11** | **CH12** | **CH13** | **CH14** | **CH15** | **CH16** | **CH17** | **CH18** | **CH19** | **CH20** |
| 4.5155 | 3.6291 | 4.6874 | 3.7204 | 4.7285 | 3.7393 | 5.2534 | 4.3026 | 4.9462 | 3.9702 |
| SCAN LIST 3 | **CH31** | **CH32** | **CH33** | **CH34** | **CH35** | **CH36** | **CH37** | **CH38** | **CH39** | **CH40** |
| 3.6364 | 4.6593 | 5.6899 | 6.7602 | 7.0348 | 6.0609 | 6.7393 | 5.7648 | 4.6184 | 6.6757 |

**\* Quy định:**

- Liên lạc ở chế độ tự động thiết lập đường truyền, khi có yêu cầu chuyển về tần số cố định.

- Tên liên lạc dùng cho các chế độ. Mở máy liên tục để liên lạc trong quá trình hành quân cơ động lực lượng.

- Chế độ liên lạc thoại: USB (Khi cần chuyển sang LSB).

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ thoại in năm 2019, mật ngữ M82-TR55 (01 vành khóa ngang không dấu).

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU812**

**Mạng số 02/BTTM**

**1. Liên lạc chế độ tần số cố định (FIX/C)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **WT** | **Tên liên lạc** | **Sóng liên lạc** | | | | |
| **Chính** | **Phụ 1** | **Phụ 2** | **Phụ 3** | **Phụ 4** |
| SCHcb/BTTM | HZ02 | TM | Hà Nội 89 | 74.525 | 46.525 | 50.125 | 62.125 | 38.250 |
| SCHpht/qk2 | ZL31 | WT1 | Dương Đông 32 |
| SCHpht/qđ1 | ZL32 | WT2 | Dương Tơ 33 |
| SCHpht/qđ2 | ZL33 | WT3 | An Thới 34 |
| CH LL cơ động qk2 | ZL34 | WT4 | Hàm Ninh 35 |
| CH LL cơ động qđ1 | ZL35 | WT5 | Gành Dầu 36 |
| CH LL cơ động qđ2 | ZL36 | WT6 | Ba Đình 37 |

**2. Liên lạc chế độ nhảy tần (ECC/C)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **WT** | **Tên liên lạc** | **Các tham số** | | | | | | |
| **Kênh** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **My**  **ID** |
| SCHcb/BTTM | HZ02 | TM | Hà Nội 89 | 01 | 1 | 1 | 01 | 001 | 0 | 01 |
| SCHpht/qk2 | ZL31 | WT1 | Dương Đông 32 | 0 |
| SCHpht/qđ1 | ZL32 | WT2 | Dương Tơ 33 |
| SCHpht/qđ2 | ZL33 | WT3 | An Thới 34 |
| CH LL cơ động qk2 | ZL34 | WT4 | Hàm Ninh 35 |
| CH LL cơ động qđ1 | ZL35 | WT5 | Gành Dầu 36 |
| CH LL cơ động qđ2 | ZL36 | WT6 | Ba Đình 37 |

**\* Quy định:**

- Thông qua VTĐsn để hiệp đồng lên máy liên lạc. Khi cơ động mở máy canh liên tục ở chế độ FIX/C.

- Bảng FRQ dự bị: 07.

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ thoại in năm 2019, mật ngữ M82-TR55 (01 vành khóa ngang không dấu).

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐsn**

**VC số 06/BTTM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ** | **TÊN ĐÀI** | **ƯU TIÊN** | **TÊN LIÊN LẠC** | **TẦN SỐ LIÊN LẠC** | | | | |
| **Ngày** | **Đêm** | **Dự bị 1** | **Dự bị 2** | **Dự bị 3** |
| SCHcb/BTTM | HZ17 | VC | Sông Cả 31 | 6.051 | 4.299 | 5.523 | 7.408 | 8.816 |
| SCHcđ/qđ2 | ZN81 | TM | Hòn Đất 63 |
| fBB325 | ZN82 | WT1 | An Bình 95 |

**\* Ghi chú:**

- Tín hiệu vượt cấp: **909**.

- Chế độ liên lạc thoại USB (Có thể chuyển sang chế độ thoại LSB do các đài thống nhất).

- Thời gian liên lạc: 09.45, 16.00. Kết thúc liên lạc về canh liên tục.

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm2019. Mật ngữ M82 khóa TR55 (01 vành khóa ngang không dấu).

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn**

**VC số 15/BTTM**

**1. Liên lạc chế độ tần số cố định (FIX/C)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **WT** | **Tên liên lạc** | | **Sóng liên lạc** | | | | |
| **Riêng** | **Chung** | **Chính** | **Phụ 1** | **Phụ 2** | **Phụ 3** | **Phụ 4** |
| SCHcb/BTTM | HZ22 | VC | Bình Long 62 | Nga Sơn 16 | 60.825 | 76.125 | 55.250 | 35.750 | 46.025 |
| SCHpht/qđ2 | ZN01 |  | Cao Bằng 79 |
| SCHpht/fBB325 | ZN02 |  | Hà Tây 60 |

**2. Liên lạc chế độ nhảy tần (ECC/C)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **WT** | **Tên liên lạc** | | **Các tham số** | | | | | | |
| **Riêng** | **Chung** | **Kênh** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **My**  **ID** |
| SCHcb/BTTM | HZ22 | VC | Bình Long 62 | Nga Sơn 16 | 02 | 1 | 8 | 02 | 002 | 2 | 02 |
| SCHpht/qđ2 | ZN01 |  | Cao Bằng 79 | 0 |
| SCHpht/fBB325 | ZN02 |  | Hà Tây 60 |

**\* Quy định:**

- Tín hiệu vượt cấp: **909**.

- Thời gian liên lạc: 07.30; 13.00.

- Thông liên lạc ở chế độ FIX/C, chuyển nhận điện ở chế độ ECC/C. Khi có tình huống mở máy canh 24/24 giờ ở chế độ ECC/C.

- Bảng FRQ dự bị: 04, KEY dự bị: 05.

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ thoại in năm 2019, mật ngữ M82-TR55 (01 vành khóa ngang không dấu).

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐsn**

**Mạng canh số 60/BTTM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Tên, sóng chính** | | **Tên, sóng phụ** | |
| **Tên liên lạc** | **Sóng** | **Tên liên lạc** | **Sóng** |
| SCHpht/BTTM | HZ12 | Sơn La 31 | 6.368 | Gia Lâm 32 | 4.275 |

**\* Quy định:**

- Hàng ngày canh từ 05 giờ đến 21 giờ.

- Chế độ liên lạc thoại: USB.

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ thoại in năm 2019, mật ngữ M82-TR55 (01 vành khóa ngang không dấu).

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn**

**Mạng canh số 61/BTTM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Tên, sóng chính** | | **Tên, sóng phụ** | |
| **Tên liên lạc** | **Sóng** | **Tên liên lạc** | **Sóng** |
| SCHpht/BTTM | HZ13 | Việt Trì 61 | 72.250 | Hà Nam 62 | 82.750 |

**\* Quy định:**

- Hàng ngày canh từ 05 giờ đến 21 giờ.

- Chế độ liên lạc: FIX/C.

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ thoại in năm 2019, mật ngữ M82-TR55 (01 vành khóa ngang không dấu).

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐsn**

**Mạng hiệp đồng số 62/BTTM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ** | **TÊN ĐÀI** | **TÊN LIÊN LẠC** | **SÓNG LIÊN LẠC** | | | | | |
| **Sóng chính** | | **Sóng phụ 1** | | **Sóng phụ 2** | |
| **Ngày** | **Đêm** | **Ngày** | **Đêm** | **Ngày** | **Đêm** |
| SCHpht/BTTM | HZ01 | Hà Nội 99 | 6.750 | 3.125 | 7.125 | 4.525 | 60.225 | 3.525 |

**\* Quy định:**

- Hàng ngày từ 06 giờ đến 20 giờ: Hiệp đồng vào đầu các giờ.

- Tín hiệu hiệp đồng: **SUỐI HOA**.

- Chế độ liên lạc: USB (Khi cần chuyển sang LSB).

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ thoại in năm 2019. Mật ngữ M82 khoá TR55 (01 vành khoá ngang không dấu).

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn**

**Mạng hiệp đồng số 63/BTTM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ** | **TÊN ĐÀI** | **TÊN LIÊN LẠC** | **SÓNG LIÊN LẠC** | | | |
| **Sóng chính** | | **Sóng phụ** | |
| **Ngày** | **Đêm** | **Ngày** | **Đêm** |
| SCHpht/BTTM | HZ05 | Hà Nội 99 | 66.750 | 53.125 | 71.125 | 54.525 |

**\* Quy định:**

- Hàng ngày từ 05 giờ đến 21 giờ: Hiệp đồng vào đầu các giờ.

- Tín hiệu hiệp đồng: **SUỐI HOA**.

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ thoại in năm 2019. Mật ngữ M82 khoá TR55 (01 vành khoá ngang không dấu).

**DANH BẠ SỬ DỤNG THÔNG TIN TRUNKING**

( Theo kế hoạch SSCĐ A2/qđ2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm Hà nội 3A(9 máy)** | | **Nhóm Hà nội 4B(16 máy)** | |  |
| **Đối tượng sử dụng** | **Số máy** | **Đối tượng sử dụng** | **Số máy** |
| PTLTMT/qđ | 920501 | PTLTMT/qđ | 920501 |
| TP TaC/qđ | 923561 | ft/f325 | 923565 |
| PTMTTaC/qđ | 923562 | TMT/f325 | 923566 |
| ft/fBB325 | 920601 | cnPK/f325 | 923567 |
| et/eBB | 920621 | cnPB/f325 | 923568 |
| dt/dPK/Lữ 673 | 920514 | cnTS/f325 | 923569 |
| dt/dCB/Lữ 219 | 920517 | cnTT/f325 | 923570 |
| dt/dPB/Lữ 164 | 923563 | cnCB/f325 | 923571 |
| dt/dT/Lữ 203 | 923564 | cnHH/f325 | 923572 |
|  |  | dBB2/eBB | 923573 |
|  |  | dBB6/eBB | 923574 |
|  |  | dBB8/eBB | 923575 |
|  |  | cTShh/BTM | 923576 |
|  |  | cTCĐT/BTM | 923577 |
|  |  | cHHhh/BTM | 923578 |
|  |  | cTT/BTM | 923579 |