|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18**  Số: 03/BC-TT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày 14 tháng 03 năm 2022* |

**BÁO CÁO THÔNG TIN HỮU TUYẾN ĐIỆN THÁNG 02 NĂM 2022**

***Từ ngày 14 tháng 02 năm 2022 đến ngày 14 tháng 03 năm 2022***

**I.TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM**

- Hệ thống TTLL cơ bản ổn định, có sự đan xen bằng nhiều phương tiện tự động, nhân công, dân sự.

- Đơn vị đã củng cố hệ thống đường hướng LL bảo đảm vững chắc, khí tài trang bị được bảo đảm, bảo dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

**II. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC LIÊN LẠC**

(Tăng, giảm hướng liên lạc, nhân viên khí tài…)

**III. ĐỀ NGHỊ**

Không

**IV. NHẬN XÉT**

*(Về chất lượng bảo đảm thông tin, chấp hành các chế độ quy định, tinh thần, thái độ làm việc và chất lượng các trang thiết bị khác)*

- Duy trì nghiêm chế độ canh trực bảo đảm an tàn tuyệt đối; ý thức canh trực nghiêm túc, trách nhiệm cao, thái độ làm việc hòa nhã, vui vẻ.

- Chấp hành nghiêm quy định canh trực, kỷ luật thông tin liên lạc, các thiết bị thông tin làm việc tốt, vệ sinh phòng trực, phòng máy sạch sẽ, an toàn, tiếp chuyển liên lạc đúng thủ tục, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Khắc phục sự cố kịp thời bảo đảm thời gian quy định.

**V. TÌNH HÌNH MẤT MÁT, HƯ ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ**

**A. TÌNH HÌNH KHAI THÁC THÔNG TIN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MẠNG ĐƯỜNG DÀI** | | | | | **Lý do** |
| **HƯỚNG LIÊN LẠC** |  |  | | | **Tỉ lệ** |
| **Số lần mất** | **Số giờ mất** | **Đường dây mất LL** | **Thời gian khôi phục trung bình** |
| **I. Tổng đài** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Cộng** |  |  |  |  |  |  |
| **II. Máy lẻ** |  |  |  |  |  |  |
| **Nội bộ f** | 04 | 06.00 |  | 01.30 |  | hỏng, đứt |
| **d18** | 02 | 03.00 | Trực ban d25 đứt dây bọc | 01.30 |  | hỏng, đứt |
| * Đại đội 26 đứt dây bọc |
| **e101** | 02 | 03.00 | * +Tổng đài Phòng không/e101 đứt dây bọc | 01.30 |  | hỏng, đứt |
| * +Đại đội 16/ eBB101 đứt dây bọc |
| **Cộng** | **08** | **12.00** |  | **01.30** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Máy nhân công** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**B. TÌNH HÌNH TIÊU HAO MẤT MÁT ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày tháng** | **Hướng liên lạc** | **Lý do mất mát, tiêu hao** | **Số lượng** | | | **Số giờ mất LL** | **Địa điểm**  **(ghi rõ thôn, xã hoặc đường phố, thị xã Số cột, phạm vi tổ bảo vệ)** | **Ghi chú**  **(kết quả, biện pháp)** |
| **Loại dây** | **Cỡ dây** | **Chiều dài (mét/sợi)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**BÁO CÁO THÔNG TIN VẬN ĐỘNG - QUÂN BƯU THÁNG 03 NĂM 2022**

***Từ ngày 14 tháng 02 đến ngày 14 tháng 03 năm 2022***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kết quả thực hiện, Đơn vị** | **SỐ LƯỢNG TÀI LIỆU VẬN CHUYỂN** | | | | | | | | | **VẬN HÀNH (Chuyến/Km)** | | | |
| **Mật** | **Tối mật** | **Tuyệt mật** | **TGK** | **HẸN GIỜ** | | | **Văn kiện** | **Công văn** | **Túi tải** | **Xe đạp** | **Xe máy** | **Ô tô** |
| **Số lượng** | **Nhanh (giờ)** | **Chậm (giờ)** |
| **Tổng cộng thu** |  |  |  |  |  |  |  | **14** | **327** | **14** |  |  |  |
| Quân đoàn 2 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 36 | 14 |  |  |  |
| Sư đoàn 325 |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  |
| Công văn ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng phát** |  |  |  |  |  |  |  | **14** | **327** |  |  |  |  |
| Quân đoàn 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
| Sư đoàn 325 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 36 |  |  |  |  |
| Trung đoàn 101 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 22 |  |  |  |  |
| Trung đoàn 18 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 22 |  |  |  |  |
| Trung đoàn 95 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 25 |  |  |  |  |
| Tiểu đoàn 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Tiểu đoàn 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| Tiểu đoàn 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| Tiểu đoàn 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| Tiểu đoàn 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| Tiểu đoàn 24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 14 |  |  |  |  |
| Tiểu đoàn 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Đại đội 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Đại đội 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |
| Đại đội 23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |
| Đại đội 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Đại đội 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| **Tổng công văn tồn** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quân đoàn 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công văn ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THÔNG TIN LIÊN LẠC VTĐsn THÁNG 03 NĂM 2022**

***Từ ngày 14 tháng 03 đến ngày 14 tháng 03 năm 2022***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị | Tên đài | Tổng số phiên | **TÌNH HÌNH LIÊN LẠC** | | | | | **GỌI CANH** | | | **GỌI CANH** | | | **ĐIỆN CHUYỂN** | | | | | | **ĐIỆN NHẬN** | | | | | |
| Chính | | Phụ | | Tỉ lệ | * Tốt | * Đứt | Tỉ lệ | * Tốt | * Đứt | Tỉ lệ | Công điện | Số nhóm | TK | TGK | K | TK  ZN | Công điện | Số nhóm | TK | TGK | K | Điện phát lại |
| Tốt | Đứt | Tốt | Đứt |
| **Liên lạc với trên** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTTM | HZ17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QĐ-f325 | NC75 | 261 | 261 | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 880 |  | 11/880 |  |  |
| QĐ-f325 | KN01 | 116 | 116 | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cộng** | | **377** | **377** | **0** |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Liên lạc với dưới** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f325-e18 | ZN22 | 87 | 87 | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f325-e101 | ZN20 | 87 | 87 | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f325-e95 | ZN24 | 58 | 58 | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kho K12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cộng** |  | **232** | **232** | **0** |  |  | **100%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HUẤN LUYỆN THÔNG TIN LIÊN LẠC VTĐsn THÁNG 03 NĂM 2022**

***Từ ngày 14 tháng 02 đến ngày 14 tháng 03 năm 2022***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị | Tên đài | Tổng số phiên | **TÌNH HÌNH LIÊN LẠC** | | | | | **GỌI CANH** | | | **GỌI CANH** | | | **ĐIỆN CHUYỂN** | | | | | | **ĐIỆN NHẬN** | | | | | |
| Chính | | Phụ | | Tỉ lệ | * Tốt | * Đứt | Tỉ lệ | * Tốt | * Đứt | Tỉ lệ | Báo tay | Số nhóm | TK | TGK | K | ĐHL | Báo tay | Số nhóm | TK | TGK | K | ĐHL |
| Tốt | Đứt | Tốt | Đứt |
| **Liên lạc với trên** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTTM | HZ17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QĐ-f325 | NC75 | 261 | 261 | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QĐ-f325 | KN01 | 116 | 116 | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/750 |  |  |  |  |  | 15/750 |
| **Cộng** | | **377** | **377** | **0** |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Liên lạc với dưới** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f325-e18 | ZN22 | 87 | 87 | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/500 |  |  |  |  |  | 10/500 |
| f325-e101 | ZN20 | 87 | 87 | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/300 |  |  |  |  |  | 6/300 |
| f325-e95 | ZN24 | 58 | 58 | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8/400 |  |  |  |  |  | 8/400 |
| **Cộng** |  | **232** | **232** | **0** |  |  | **100%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THÔNG TIN LIÊN LẠC VTĐscn THÁNG 03 NĂM 2022**

***Từ ngày 14 tháng 02 đến ngày 14 tháng 03 năm 2022***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tình hình thông tin liên lạc** | | | | **Gọi canh** | | | **Trả lời canh** | | | **Điện chuyển** | | **Điện nhận** | | **Ghi chú** |
| Tổng số phiên | Tốt | Đứt | Tỉ lệ % | Tốt | Đứt | Tỉ lệ % | Tốt | Đứt | Tỉ lệ % | Công điện | Số nhóm | Công điện | Số nhóm |
| QĐ2-f325 | 696 | 696 | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f325-e101 | 696 | 696 | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  | 52 | 3993 |  |  |  |
| f325-e95 | 696 | 696 | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  | 52 | 3993 |  |  |  |
| f325-e18 | 696 | 696 | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  | 52 | 3993 |  |  |  |
| f-TĐPK 3e,  d16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cộng** | **2784** | **2784** | **0** | **100%** |  |  |  |  |  |  | **156** | **11979** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CANH TRỰC THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 03 NĂM 2022**

**\* Mạnh:**

- Trong tháng, các phương tiện thông tin liên lạc thường xuyên bảo đảm thông suốt, ổn định, điện chuyển nhận kịp thời, chính xác, thông suốt, chất lượng tốt, kíp trực chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin liên lạc.

- Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ canh trực; tổ chức canh trực SSCĐ nghiêm túc an toàn đúng quy định.

- Huấn luyện VTĐsn trên mạng cho đối tượng báo vụ chặt chẽ, đúng đối tượng, bảo đảm thông tin thông suốt.

- Thông tin quân bưu vận hành các tuyến bảo đảm an toàn, bàn giao công văn tài liệu chặt chẽ; đúng địa chỉ, tham gia giao thong bảo đảm an toàn.

**\* Yếu:**Tác phong canh trực có thời điểm còn sai sót, vệ sinh phòng máy còn bẩn.

|  |
| --- |
| **PHÓ TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thiếu tá Nguyễn Trung Hiếu** |

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỀN NHẬN ĐIỆN CÁC ĐÀI TRONG THÁNG 11 NĂM 2021**

***Từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11 năm 2021***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian phiên** | | **Đối tượng liên lạc** | **Điện phải chuyển nhận** | **Điện chuyển nhận** | | | **Kết quả** | | **Báo vụ viên** | **Ghi chú** |
| **TG** | **Ngày tháng** | **Tổng** | **Điện chuyển** | **Điện nhận** | **Năng suất** | **Xếp loại** |
|  | 07.00 | 14/10 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Văn Lãm |  |
|  | 10.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Văn Lãm |  |
|  | 16.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Phạm Minh Khương |  |
|  | 20.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Công Đức |  |
|  | 07.00 | 19/10 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Công Đức |  |
|  | 10.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Công Đức |  |
|  | 16.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Văn Lãm |  |
|  | 20.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Phạm Minh Khương |  |
|  | 07.00 | 21/10 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Phạm Minh Khương |  |
|  | 10.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Phạm Minh Khương |  |
|  | 16.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Công Đức |  |
|  | 20.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Văn Lãm |  |
|  | 07.00 | 26/10 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Văn Lãm |  |
|  | 10.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Văn Lãm |  |
|  | 16.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Phạm Minh Khương |  |
|  | 20.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Công Đức |  |
|  | 07.00 | 28/10 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Công Đức |  |
|  | 10.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Công Đức |  |
|  | 16.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Văn Lãm |  |
|  | 20.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Phạm Minh Khương |  |
|  | 07.00 | 02/11 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Phạm Minh Khương |  |
|  | 10.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Phạm Minh Khương |  |
|  | 16.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Công Đức |  |
|  | 20.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Văn Lãm |  |
|  | 07.00 | 04/11 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Văn Lãm |  |
|  | 10.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Văn Lãm |  |
|  | 16.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Phạm Minh Khương |  |
|  | 20.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Công Đức |  |
|  | 07.00 | 09/11 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Công Đức |  |
|  | 10.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Công Đức |  |
|  | 16.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Phạm Minh Khương |  |
|  | 20.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Văn Lãm |  |
|  | 07.00 | 11/11 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Công Đức |  |
|  | 10.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Công Đức |  |
|  | 16.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Phạm Minh Khương |  |
|  | 20.00 | SCHTX/qđ | 02 | 02 | 1/50 | 1/50 | 480w/h | Khá | H2 Nguyễn Văn Lãm |  |

**NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CANH TRỰC THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 11 NĂM 2021**

**\* Mạnh:**

- Trong tháng, các phương tiện thông tin liên lạc thường xuyên bảo đảm thông suốt, ổn định, điện chuyển nhận kịp thời, chính xác, thông suốt, chất lượng tốt, kíp trực chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin liên lạc.

- Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ canh trực; tổ chức canh trực SSCĐ nghiêm túc an toàn đúng quy định.

- Huấn luyện VTĐsn trên mạng cho đối tượng báo vụ chặt chẽ, đúng đối tượng, bảo đảm thông tin thông suốt.

- Thông tin quân bưu vận hành các tuyến bảo đảm an toàn, bàn giao công văn tài liệu chặt chẽ; đúng địa chỉ, tham gia giao thong bảo đảm an toàn.

**\* Yếu:**Tác phong canh trực có thời điểm còn sai sót, vệ sinh phòng máy còn bẩn.

|  |
| --- |
| **PHÓ TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thiếu tá Nguyễn Trung Hiếu** |