**Phụ lục 2**

**SỐ LƯỢNG, TRANG BỊ THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN SƯ ĐOÀN 325**

*(Kèm theo Biên bản Số: /BB-PTM ngày 31 tháng 6 năm 2023 của Phòng Tham mưu)*

| **TT** | **Tên trang bị** | **Số lượng** | **Mục đích sử dụng thông tin** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy VRU 611 | 04 | - Liên lạc với qđ hướng định giờ số 05 ngày 06 phiên thời gian 07.00; 10.00; 16.00 khi tăng phiên 12.40; 14.40; 18.40; 21.30 chế độ liên lạc báo theo quy ước thường xuyên của Quân đoàn.  - Liên lạc với qđ  - Liên lạc với e101 ngày 03 phiên thời gian; e95 ngày 02 phiên thời gian 08.00, 15.00; e18 ngày 03 phiên thời gian  - Liên lạc VC với BTTM khi trực tăng phiên thời gian 10.00; 16.00. |
| 2 | Máy thu VRS 651 | 01 | - Thu TBBĐ ngày 09 phiên thời gian 06.00; 08.00; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00; 20.00; 22.00 |
| 3 | Máy VRU 812/50W | 01 | - Liên lạc mạng số 10 qua trạm TGCT BĐ13 của Quân đoàn thời gian liên lạc 24/24. |
| 4 | Máy VRU 812/10W | 01 | - Liên lạc với 3 Trung đoàn thời gian liên lạc 24/24. Khi tăng phiên liên lạc với trận địa PK của 3 Trung đoàn và Tiểu đoàn 16 |
| 5 | Thiết bị NPT 1200 | 01 | ( 02 kết nối quang tốc độ STM16 kết nối từ LuCB219 đi LuTTG203, kết nối từ LuCB219 đi LuPB164; 01 kết nối LuCB219 đi fBB325 BcTTLL chưa khai báo); Từ Trạm BTS BGG 014 đi trạm Tổng đài 219 ( cự ly 0,4km chưa kết nối NPT-1200). |
| 6 | Thiết bị NPT 1030 | 0 |  |
| 7 | Tổng đài T128N | 01 | T128N mật danh BĐ82 kết nối luồng E1 với A78B qua truyền dẫn quân sự đang sử dụng 35/64 Thuê bao. |
| 8 | Tổng đài T64SIP | 01 | T64SIP mật danh BĐ82 kết nối luồng E1 với A78B qua truyền dẫn quân sự đang sử dụng 35/64 Thuê bao. |
| 9 | Thiết bị GROUP 500 | 01 | Kết nối qua truyền dẫn quân sự. |
| 10 | Thiết bị Ciscco 2911 | 01 | Kết nối qua truyền dẫn quân sự. |
| 11 | Switch 2960 | 01 | Kết nối qua truyền dẫn quân sự. |
| 8 | Máy điện thoại VFT 18 | 24 | Bảo đảm TT HTĐ |
| 9 | Thiết bị cơ yếu RCY-02 | 01 | Kết nối qua truyền dẫn quân sự. |
| 10 | Sơ đồ Phòng tổng đài | 06 | Nội quy phòng máy; Nội quy bảo quản TBKTTT; Chức trách nhân viên trực TĐĐT; Chức trách nhân viên VTĐ; Sơ đồ tổ chức TT VTĐ; Sơ đồ tổ chức TT HTĐ |
| 11 | Sơ đồ Phòng Trực Ban | 03 | Sơ đồ tổ chức TT VTĐ; Sơ đồ tổ chức TT HTĐ; Chức trách trực ban TT; |
| 12 | Sơ đồ Phòng 15w | 07 | Sơ đồ tổ chức TT VTĐ; Chức trách nhân viên VTĐ; Nội quy bảo quản TBKTTT; Nội quy phòng máy |
| 13 | Sơ đồ Phòng sửa chữa | 05 | Quy trình sửa chữa trang bị kỹ thuật; Nội dung bảo dưỡng TBKTTT; Chức trách nhiệm vụ nhân viên sửa chữa; Chức trách trạm trưởng trạm sửa chữa; Chức trách nhiệm vụ trạm sửa chữa TT |
|  |  |  |  |