**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 06 của quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| SCHcđ/qđ | CĐ05 | TM | Biên Sơn 05 | Tân Mộc 04 | FIX/S | 42275 | 45875 | 06 | 1 | 1 | 00 | 02 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| fBB35 | CĐ06 | WT1 | Kim Sơn 06 | 0 |
| fBB34 | CĐ07 | WT2 | Tân Hoa 07 | 0 |
| dĐC/bộ | CĐ08 | WT3 | Trại Vai 08 | 0 |
| TGCT | CĐ09 | WT4 | Kim Sơn 09 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 07(BM) của quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| SCHcđ/qđ | BN04 | TM | Biên Cương 05 | Tân Bình 04 | FIX/S | 42150 | 45150 | 07 | 1 | 1 | 00 | 02 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| fBB35 | BN05 | WT1 | Kim Cương 06 | 0 |
| fBB34 | BN06 | WT2 | Tân Cương 07 | 0 |
| e66/fBB34 | BN07 | WT3 | Minh Cương 08 | 0 |
| e4/fBB34 | BN08 | WT4 | Hòa Bình 09 | 0 |
| dĐC/bộ | BN09 | WT5 | Thái Bình 10 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**H. số 08 của Quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| SCHcb/qđ | BN04 |  | Biên Nam 05 |  | FIX/S | 45775 | 59275 | 03 | 1 | 1 | 00 | 02 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| fBB35 | BN05 |  | Kim Nam 06 | 0 |
| TGCT | BN09 |  | Nam Hồng 10 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL: 24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**H số 09 của quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ** | **TÊN ĐÀI** | **WT** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Sóng** | | **Các tham số thoại mật tần số cố định** | | | | | | |
| CH | ATTR | KEY | CA | NET | FRQ | Ngày tháng năm, giờ, phút |
| **Chính** | **Phụ** |
| SCHcb/qđ | AB12 |  | Nam Hòa 05 |  | 40275 | 48775 | 04 | 1 | 1 | 00 | 001 | 2 | Cài đặt theo thời gian thực tế. |
| fBB34 | HD22 |  | Kim Hòa 06 | 04 | 0 | 1 | 00 | 001 | 2 |
| TGCT | HD33 |  | Thiên Hòa 07 |  | 04 | 0 | 1 | 00 | 001 | 2 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**H số 10 của quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ** | **TÊN ĐÀI** | **WT** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Sóng** | | **Các tham số thoại mật tần số cố định** | | | | | | |
| CH | ATTR | KEY | CA | NET | FRQ | Ngày tháng năm, giờ, phút |
| **Chính** | **Phụ** |
| SCHcb/qđ | AB11 |  | Hoa Nam 01 |  | 42175 | 43775 | 07 | 1 | 1 | 00 | 003 | 2 | Cài đặt theo thời gian thực tế. |
| e4/fBB34 | HD21 |  | Tây Nam 02 | 07 | 0 | 1 | 00 | 003 | 2 |
| TGCT | HD32 |  | Bình Sơn 03 |  | 07 | 0 | 1 | 00 | 003 | 2 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**H số 11 của quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ** | **TÊN ĐÀI** | **WT** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Sóng** | | **Các tham số thoại mật tần số cố định** | | | | | | |
| CH | ATTR | KEY | CA | NET | FRQ | Ngày tháng năm, giờ, phút |
| **Chính** | **Phụ** |
| SCHcb/qđ | AB14 |  | Đông Nam 08 |  | 47875 | 41725 | 01 | 1 | 1 | 00 | 004 | 2 | Cài đặt theo thời gian thực tế. |
| e66/fBB34 | HD24 |  | Hòa Nam 09 | 01 | 0 | 1 | 00 | 004 | 2 |
| TGCT | HD35 |  | Lộc Nam 10 | 01 | 0 | 1 | 00 | 004 | 2 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**VC số 12 của quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ** | **TÊN ĐÀI** | **WT** | Tên riêng | Tên chung | Sóng | | Các tham số thoại mật tần số cố định | | | | | | |
| CH | ATTR | KEY | CA | NET | FRQ | Ngày tháng năm, giờ, phút |
| Chính | Phụ |
| SCHcb/qđ | AB10 | VC | Đại Nam 10 | Bắc Ninh 15 | 45175 | 47975 | 02 | 1 | 1 | 00 | 001 | 2 | Cài đặt theo thời gian thực tế. |
| fBB325 | HD20 | TM | Thịnh Nam 11 | 02 | 0 | 1 | 00 | 001 | 2 |
| e1/fBB325 | HD34 | WT1 | Sơn Tây 12 | 02 | 0 | 1 | 00 | 001 | 2 |
| e5/fBB325 | HD44 | WT2 | Hà Tây 13 | 02 | 0 | 1 | 00 | 001 | 2 |
| e8/fBB325 | HD45 | WT3 | Tây Ninh 14 | 02 | 0 | 1 | 00 | 001 | 2 |

**\* GHI CHÚ:**

**-** Tín hiệu vượt cấp: “Quyết thắng”

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**VC số 13 của quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| SCH/qđ | BN04 | | VC | Biên Hà 05 | Tân Mộc 04 | FIX/S | 51275 | 61275 | 04 | 0 | 1 | 00 | 02 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| SCH/f34 | BN05 | |  | Kim Hà 06 | 1 |
| e9/fBB34 | BN06 | |  | Tân Hà 07 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

**-** Tín hiệu vượt cấp: “Quyết thắng”

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**VC số 14 của quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | | **Tên riêng** | | **Tên chung** | | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | | **ATTR** | | **KEY** | | **CA** | | **NET** | | **FRQ** | | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| SCH/qđ | CA04 | | VC | | Biên Quang 02 | | Văn Quang 01 | FIX/S | 54375 | 42975 | | 07 | | 0 | | 1 | | 00 | | 02 | | 1 | Theo thời gian thực tế | |
| e4/fBB34 | CA05 | | TM | | Kim Quang 03 | | 1 | |
| dBB1 | CA06 | | WT1 | | Tân Quang 04 | | 0 | |
| dBB2 | CA07 | | WT2 | | Tam Sơn 05 | | 0 | |
| dBB3 | CA08 | | WT3 | | Long Sơn 06 | | 0 | |

**\* GHI CHÚ:**

**-** Tín hiệu vượt cấp: “Quyết thắng”

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 17 canh của quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| SCHcb/qđ | BN04 | TM | Biên Hòa 05 | Tân An  04 | FIX/S | 55175 | 42175 | 07 | 1 | 1 | 00 | 02 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| fBB35 | BN05 | WT1 | Kim Hòa 06 | 0 |
| fBB34 | BN06 | WT2 | Tân Hòa 07 | 0 |
| Lu23 | BN08 | WT4 | Hà Nam 09 | 0 |
| Lu73 | BN09 | WT5 | Hà Đông 10 | 0 |
| Lu64 | BN10 | WT6 | Hà Nội 11 | 0 |
| Lu19 | BN11 | WT7 | Hà Tây 12 | 0 |
| TGCT | BN12 | WT8 | Sơn Hòa 10 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 20 của Quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| SCHcb/qđ | BN04 | TM | Biên Anh 05 | Tân Phú  04 | FIX/S | 551750 | 42375 | 06 | 1 | 1 | 00 | 02 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| SCHdb/qđ | BN05 | WT1 | Kim Anh 06 | 0 |
| SCHphs/qđ | BN06 | WT2 | Tân Anh 07 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 21 của Quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| SCHcb/qđ | BN04 | TM | Biên Anh 05 | Tân Phú  04 | FIX/S | 55375 | 42375 | 01 | 1 | 1 | 00 | 02 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| SCHdb/qđ | BN05 | WT1 | Kim Anh 06 | 0 |
| SCHphs/qđ | BN06 | WT2 | Tân Anh 07 | 0 |
| TCCH | BN07 | WT3 | Trại Anh 08 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**H số 24 của cnT/qđ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ** | **TÊN ĐÀI** | **WT** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Sóng** | | **Các tham số thoại mật tần số cố định** | | | | | | |
| CH | ATTR | KEY | CA | NET | FRQ | Ngày tháng năm, giờ, phút |
| **Chính** | **Phụ** |
| cnTTG/qđ | AB11 |  | Đông Anh 01 |  | 54275 | 44075 | 03 | 1 | 1 | 00 | 007 | 2 | Cài đặt theo thời gian thực tế. |
| LưT23 | HD21 |  | Hòa Anh 02 | 03 | 0 | 1 | 00 | 007 | 2 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019.Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**H số 25 của cnT/qđ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ** | **TÊN ĐÀI** | **WT** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Sóng** | | **Các tham số thoại mật tần số cố định** | | | | | | |
| CH | ATTR | KEY | CA | NET | FRQ | Ngày tháng năm, giờ, phút |
| **Chính** | **Phụ** |
| cnTTG/qđ | AB12 |  | Đông Quan 12 |  | 54575 | 44050 | 06 | 1 | 1 | 00 | 001 | 2 | Cài đặt theo thời gian thực tế. |
| dT/Bộ  (Dự bị) | HD22 |  | Hòa Quan 13 | 06 | 0 | 1 | 00 | 001 | 2 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019.Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**VC số 26 của cnT/qđ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| cnTTG/qđ | CB04 | | VC | Nam Thành 31 | Nam Thành 30 | FIX/S | 54675 | 44125 | 07 | 0 | 1 | 00 | 02 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| LưT23 | CB05 | | TM | Kim Thành 32 | 1 |
| Các dtT/Lư23 | CB06 | | WT1 | Đại Thành 33 | 0 |
| Các cT | CB07 | | WT2 | Song Thành 34 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

**-** Tín hiệu vượt cấp: “Quyết thắng”

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**H số 34 của cnPK/qđ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ** | **TÊN ĐÀI** | **WT** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Sóng** | | **Các tham số thoại mật tần số cố định** | | | | | | |
| CH | ATTR | KEY | CA | NET | FRQ | Ngày tháng năm, giờ, phút |
| **Chính** | **Phụ** |
| CnPK/qđ | AB10 |  | Lý Thành 35 |  | 54575 | 44475 | 04 | 1 | 1 | 00 | 003 | 2 | Cài đặt theo thời gian thực tế. |
| LuPK73 | HD20 |  | Minh Thành 36 | 04 | 0 | 1 | 00 | 003 | 2 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 35 của cnPK/qđ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| cnPK/qđ | CV04 | TM | Kim Thành 41 | Quang Thành 40 | FIX/S | 57450 | 47450 | 04 | 1 | 1 | 00 | 02 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| cnPK/f35 | CV05 | WT1 | Tây Thành 42 | 0 |
| cnPK/f34 | CV06 | WT2 | Đồng Thành 43 | 0 |
| cnPK/e4 | CV07 | WT3 | Tăng Thành 44 | 0 |
| cnPK/e66 | CV08 | WT44 | Tây Đô 45 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**H số 41 của cnCB/qđ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ** | **TÊN ĐÀI** | **WT** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Sóng** | | **Các tham số thoại mật tần số cố định** | | | | | | |
| CH | ATTR | KEY | CA | NET | FRQ | Ngày tháng năm, giờ, phút |
| **Chính** | **Phụ** |
| cnCB/qđ | AC10 |  | Bắc Thành 46 |  | 52575 | 42475 | 07 | 1 | 1 | 00 | 001 | 2 | Cài đặt theo thời gian thực tế. |
| LưCB29/qđ | HC20 |  | Trung Thành 47 | 07 | 0 | 1 | 00 | 001 | 2 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 42 của cnCB/qđ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| cnCB/qđ | CM01 | TM | Hợp Thành 49 | Hoa Thành 48 | FIX/S | 54850 | 44850 | 09 | 1 | 1 | 00 | 02 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| cnCB/f35 | CM05 | WT1 | Nhân Thành 25 | 0 |
| cnCB/f34 | CM06 | WT2 | Long Thành 51 | 0 |
| cnCB/e4 | CM07 | WT3 | Viên Thành 52 | 0 |
| cnCB/e66 | CM08 | WT4 | Hà Thành 53 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 43 của cnCB/qđ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| cnCB/qđ | CU04 | TM | Hùng Thành 54 | Mã Thành 53 | FIX/S | 58475 | 48475 | 08 | 1 | 1 | 00 | 006 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| CĐVC | CU05 | WT1 | Hồng Thành 55 | 0 |
| CB DB | CU06 | WT2 | Mỹ Thành 56 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 44 của cnHH/qđ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| cnHH/qđ | CK04 | TM | Diễn Thịnh 58 | Diễn Châu 57 | FIX/S | 56975 | 40575 | 07 | 1 | 1 | 00 | 003 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| đqsHH | CK05 | WT1 | Diễn Ngọc 59 | 0 |
| CĐHH | CK06 | WT2 | Diễn Thành 60 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 45 của cnHH/qđ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| cnHH/qđ | CT04 | TM | Diễn Bích 62 | Diễn Hải 61 | FIX/S | 54925 | 49925 | 04 | 1 | 1 | 00 | 02 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| cnHH/f35 | CT05 | WT1 | Diễn Xuân 63 | 0 |
| cnHH/f34 | CT06 | WT2 | Diễn An 64 | 0 |
| cnHH/e4 | CT07 | WT3 | Diễn Bình 65 | 0 |
| cnHH/e66 | CT07 | WT3 | Diễn Bình 65 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 47 HĐ của Quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| SCHcb/qđ | CA04 | TM | Diễn Bích 62 | Diễn Hải 61 | FIX/S | 52725 | 46725 | 05 | 1 | 1 | 00 | 002 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| SCHcb/f35 | CA05 | WT1 | Diễn Xuân 63 | 0 |
| SCHcb/f34 | CA06 | WT2 | Diễn An 64 | 0 |
| LuT23 | CA08 | WT4 | Long An 66 | 0 |
| LuPK73 | CA09 | WT5 | Tân An 67 | 0 |
| LuPB64 | CA10 | WT6 | Bình An 68 | 0 |
| LuCB19 | CA11 | WT7 | Sơn An 69 | 0 |
| Các eBB | CA12 |  |  | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 47 HĐ của Quân đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| SCHcb/qđ | CB04 | TM | Bích An 62 | Diễn Hải 67 | FIX/S | 52575 | 40075 | 08 | 1 | 1 | 00 | 002 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| SCHcb/f35 | CB05 | WT1 | Xuân An 63 | 0 |
| SCHcb/f34 | CB06 | WT2 | Diễn An 64 | 0 |
| eĐP | CB07 | WT3 | Hà An 65 | 0 |
| dĐP | CB08 | WT4 | Minh An 66 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 53 của cnHC-KT/Qđ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| cnHC-KT/qđ | CX04 | TM | Nghi Lộc 67 | Nghi Xuân 66 | FIX/S | 53325 | 48325 | 05 | 1 | 1 | 00 | 02 | 1 | Theo thời gian thực tế |
| dVT/qđ | CX05 | WT1 | Nghi Kiều 68 | 0 |
| pcHCKT/qđ | CX06 | WT2 | Nghi Mỹ 69 | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55

**QUY ƯỚC LIÊN LẠC VTĐscn VRU-812 KẾ HOẠCH A3/2020**

**Phương án: Chiến dịch phản công, tiến công đường 1**

**M. số 52 của cnHC-KT/Qđ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tên đài** | **Ưu tiên** | **Tên riêng** | **Tên chung** | **Chế độ liên lạc** | **Sóng** | | **Các tham số LL** | | | | | | |
| **Chính** | **Phụ** | **CH** | **ATTR** | **KEY** | **CA** | **NET** | **FRQ** | **Ngày tháng năm, giờ phút** |
| cnHC-KT/qđ | CX04 | TM | Nghi Lộc 67 | Nghi Xuân 66 | FIX/S | 53875 | 48875 | 06 | 1 | 1 | 00 | 02 | 1 | Theo thời gian thực tế |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |

**\* GHI CHÚ:**

- Chế độ LL : Thoại

- Thời gian LL:24/24

- Sử dụng chữ mật nghiệp vụ VTĐ in năm 2019. Mật ngữ M82 khóa TR55