**DANH BẠ ĐIỆN THOẠI DIỄN TẬP KT19**

**DANH BẠ ĐIỆN THOẠI DIỄN TẬP KT19**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cơ quan đơn vị sử dụng** | **Hệ tự động** | **Hệ nhân công** | **Hệ khác** |
| **Tổng đài điện tử KTS** | 510400 |  |  |
| **BỘ TƯ LỆNH** |  |  |  |
| Tư lệnh quân đoàn | 510401 |  |  |
| Chính ủy quân đoàn | 510402 |  |  |
| **BAN CHỈ ĐẠO QĐ** |  |  |  |
| Trưởng ban chỉ đạo | 510403 | A1 |  |
| Phó ban chỉ đạo | 510404 | A2 |  |
| Tổ nội dung | 510405 | A3 |  |
| Chủ nhiệm Tăng-Thiết giáp | 510406 |  |  |
| Chủ nhiệm Pháo binh | 510407 | A4 |  |
| Chủ nhiệm Phòng không | 510408 | A5 |  |
| Chủ nhiệm Công binh | 510409 |  |  |
| Chủ nhiệm Thông tin | 510410 | A6 |  |
| Chủ nhiệm Trinh sát | 510411 | A7 |  |
| Chủ nhiệm Hóa học | 510412 |  |  |
| Chủ nhiệm Chính trị | 510413 |  |  |
| Chủ nhiệm Hậu cần | 510414 |  |  |
| Chủ nhiệm Kỹ thuật | 510415 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **CÁC ĐƠN VỊ** |  |  |  |
| Lữ đoàn XT203 | 510418 | D1 |  |
| Lữ đoàn PB164 | 510419 | D2 |  |
| Lữ đoàn PK673 | 510420 | D3 |  |
| Tiểu đoàn 5 Phòng hóa | 510421 |  |  |
| Tiểu đoàn TT463 | 510422 | D4 |  |
| Bệnh xá Quân đoàn | 510423 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cơ quan đơn vị sử dụng** | **Hệ tự động** | **Hệ nhân công** | **Hệ khác** |
| **SƯ ĐOÀN 35** |  |  |  |
| **Tổng đài điện tử KTS** | 510300 |  |  |
| **Tổng đài nhân công** | 510333 | **BD42** |  |
|  |  |  |  |
| **ĐẠO DIỄN SƯ ĐOÀN** |  |  |  |
| Đạo diễn Sư đoàn trưởng | 510310 | B1 |  |
| Đạo diễn Chính ủy | 510302 | B2 |  |
| Đạo diễn TMT Sư đoàn | 510303 | B3 |  |
|  |  |  |  |
| **CHỈ HUY SƯ ĐOÀN** |  |  |  |
| Sư đoàn trưởng | 510304 | B4 |  |
| Chính ủy | 510305 | B5 |  |
| Tham mưu trưởng | 510306 | B6 |  |
| Trực ban sở chỉ huy | 510307 | B7 |  |
|  |  |  |  |
| **CƠ QUAN SƯ ĐOÀN** |  |  |  |
| Chủ nhiệm Pháo binh | 510310 | B8 |  |
| Chủ nhiệm Phòng không | 510311 | B9 |  |
| Chủ nhiệm Công binh | 510312 | B10 |  |
| Chủ nhiệm Thông tin | 510313 | B11 |  |
| Chủ nhiệm Trinh sát | 510314 | B12 |  |
| Chủ nhiệm Hóa học | 510315 | B13 |  |
| Sỹ quan đại diện Xe tăng | 510316 | B14 |  |
| Chủ nhiệm Chính trị | 510317 | B15 |  |
| Chủ nhiệm Hậu cần | 510318 | B16 |  |
| Chủ nhiệm Kỹ thuật | 510319 | B17 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DANH BẠ ĐIỆN THOẠI**

1 - Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được trang bị máy ĐT và DBĐT phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn DBĐT theo quy chế tài liệu mật.

2 - Các nội dung đàm thoại phải ngắn gọn, không kéo dài thời gian. Chú ý bảo đảm tốt tính bảo mật Thông tin.

3 - Gọi nội bộ phải bấm đủ 6 số mới bảo đảm liên lạc được với nhau.

Ví dụ: Gọi Trực ban sở chỉ huy, Sư đoàn BB 35: Số máy – 510307 phải bấm đủ 6 số 510307 mới liên lạc được.

4 - Gọi quân sự đường dài toàn quân chỉ cần bấm đủ 6 số theo đúng số quy định của đơn vị là liên lạc được.

**BAN THÔNG TIN**

**DANH BẠ ĐIỆN THOẠI DIỄN TẬP KT19**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cơ quan đơn vị sử dụng** | **Hệ tự động** | **Hệ nhân công** | **Hệ khác** |
| **TRUNG ĐOÀN BB8** |  |  |  |
| **Tổng đài nhân công** |  | **BD45** |  |
| Trung đoàn trưởng | 510320 | C1 |  |
| Đạo diễn Trung đoàn trưởng | 510321 | C2 |  |
| Chính ủy | 510322 | C3 |  |
| Tham mưu trưởng | 510323 | C4 |  |
| Chủ nhiệm Pháo binh | 510324 | C5 |  |
| Chủ nhiệm Phòng không | 510325 | C6 |  |
| Chủ nhiệm Thông tin | 510326 | C7 |  |
| **TIỂU ĐOÀN BB9** |  |  |  |
| **Tổng đài nhân công** |  | K9 |  |
| Tiểu đoàn trưởng | 510327 | C8 |  |
| Đạo diễn Tiểu đoàn trưởng | 510328 | C9 |  |
| **TRUNG ĐOÀN BB1** |  |  |  |
| Trung đoàn trưởng | 510329 |  |  |
| Chính ủy | 510330 |  |  |
| **TRUNG ĐOÀN BB5** |  |  |  |
| Trung đoàn trưởng | 510331 |  |  |
| Chính ủy | 510332 |  |  |
| **TIỂU ĐOÀN PB14/F** |  |  |  |
| Tiểu đoàn trưởng | 510334 | B20 |  |
| **TIỂU ĐOÀN PB15/F** |  |  |  |
| Tiểu đoàn trưởng | 510335 | B21 |  |
| **TIỂU ĐOÀN PK16/F** |  |  |  |
| Tiểu đoàn trưởng | 510336 | B22 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |