|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2022* |

**BÁO CÁO**

**Kết quả công tác chuẩn bị phục vụ** Hội thi Tổng trạm thông tin; Kho, trạm thông tin; Mô hình học cụ, sángkiến, thao trường huấn luyện

ngành Thông tin Quân đoàn năm 2022

*- Căn cứ vào kế hoạch số 503/ KH-BTM ngày 07 tháng 07 năm 2022 của BTM Quân đoàn, kế hoạch số 354/ KH-SĐ ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Sư đoàn v/v tổ chức hội thi Tổng trạm thông tin; Kho, trạm thông tin; Mô hình học cụ, sáng**kiến, thao trường huấn luyện ngành Thông tin Quân đoàn năm 2022.*

*- Căn cứ vào quy chế hội thi của Ban tổ chức hội thi;*

*- Căn cứ vào kết quả làm công tác chuẩn bị phục vụ hội thi của tiểu đoàn*.

Tiểu đoàn 18, báo cáo kết quả công tác chuẩn bị phục vụHội thi Tổng trạm thông tin; Kho, trạm thông tin; Mô hình học cụ, sángkiến, thao trường huấn luyện

ngành Thông tin Quân đoàn năm 2022; như sau:

**Nội dung 1: Tổng trạm Thông tin chính quy**

**I. Phòng trực ban tổng trạm Thông tin**

Đơn vị đã bố trí cùng phòng trực Tổng đài có đầy đủ biển bảng đúng theo quy định; có vị trí làm việc, nghỉ ngơi, điện thoại bố trí gọn gàng.

Sổ sách trực ban Tổng trạm gồm 08 đầu sổ theo quy chế. ***( Phụ lục 01)***

Hệ thống bảng biểu, sơ đồ gồm 04 biển bảng theo quy chế. ***( Phụ lục 02)***

**II. Phòng trạm Tổng đài điện thoại**

Do đơn vị bố trí bảo đảm có phòng lắp đặt thiết bị riêng; nguồn điện  
sạch, đấu nối đúng quy định (do trên lắp đặt); có điều hòa hoạt động duy trì  
nhiệt độ phòng máy; có vị trí trực cho nhân viên và hệ thống chống sét đúng tiêu  
chuẩn; có hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Sổ sách đầy đủ gồm 14 đầu sổ theo quy chế. ***( Phụ lục 01)***

Hệ thống sơ đồ, bảng biểu đầy đủ gồm 04 biển theo quy chế. ***( Phụ lục 02)***

**III. Phòng trạm VTĐ**

Do đơn vị bố trí bảo đảm; có bàn đặt máy, vị trí ngồi trực của nhân viên,  
hệ thống nguồn điện bảo đảm đúng kỹ thuật, bố trí an ten vào không bị chồng  
chéo và có lượng khí tài dự bị theo nhiệm vụ và hệ thống chống sét đúng  
tiêu chuẩn.

Sổ sách đầy đủ gồm 15 đầu sổ theo quy chế. ***( Phụ lục 01)***

Hệ thống sơ đồ, bảng biểu đầy đủ gồm 06 biển theo quy chế. ***( Phụ lục 02)***

**IV. Phòng trạm Thông tin Quân bưu**

Do đơn vị bố trí bảo đảm; có bàn, vị trí ngồi trực của nhân viên, hệ  
thống nguồn điện ánh sáng; có hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Sổ sách đầy đủ gồm 12 đầu sổ theo quy chế. ***( Phụ lục 01)***

Hệ thống sơ đồ, bảng biểu đầy đủ gồm 03 biển theo quy chế. ***( Phụ lục 02)***

**V. Phòng trạm nguồn**

Do đơn vị bố trí bảo đảm; có bàn, vị trí ngồi trực của nhân viên, hệ  
thống nguồn điện ánh sáng; có hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống đấu đất.

Sổ sách đầy đủ đầu sổ theo quy chế. ***( Phụ lục 01)***

Hệ thống sơ đồ, bảng biểu đầy đủ theo quy chế. ***( Phụ lục 02)***

**Nội dung 2: Kho, trạm thông tin**

**I. Kho Thông tin cấp d**

- Do đơn vị bố trí bảo đảm tính khoa học; có giá, tủ chuyên ngành để các trang bị khí tài.

- Bảo đảm thoáng, gọn, ngăn nắp và có hệ thống chống cháy, nổ.  
- Có tiêu lệnh phòng chống cháy nổ và hệ thống chống sét đúng tiêu chuẩn

- Hệ thống biển bảng, sổ sách đầy đủ đúng theo quy định. ***( Phụ lục 01,02)***

**II. Kho Thông tin cấp c**

- Do đơn vị bố trí bảo đảm tính khoa học; có giá, tủ chuyên ngành để các trang bị khí tài đủ 02 chuyên ngành VTĐ, HTĐ.

- Bảo đảm thoáng, gọn, ngăn nắp và có hệ thống chống cháy, nổ.  
- Có tiêu lệnh phòng chống cháy nổ và hệ thống chống sét đúng tiêu chuẩn

- Hệ thống biển bảng, sổ sách đầy đủ đúng theo quy định. ***( Phụ lục 01,02)***

**Nội dung 3: Mô hình học cụ, sáng kiến huấn luyện, thao trường huấn luyện chuyên ngành thông tin.**

**A. Chuyên ngành Vô tuyến điện**

**1. Mô hình học cụ *( Phụ lục 03)***

**a. Tranh vẽ**

Đơn vị đã hoàn thiện xong theo số lượng hướng dẫn.

**b. Biển bảng**

Đơn vị đã hoàn thiện xong theo số lượng hướng dẫn.

**c. Vật chất**

Đơn vị đã hoàn thành xong các nội dung theo hướng dẫn

**d. Sáng kiến**

Đơn vị đã làm được 20 hộp mật ngữ huấn luyện ban đêm.

**2. Thao trường huấn luyện**

Đơn vị đã tổ chức xây mới 04 hầm VTĐscn, 02 hầm Visat và đào mới 03 hầm VTĐsn . Khu vực thao trường huấn luyện VTĐ đã được phát quang, có hệ thống giao thông hào giữa các hầm bảo đảm yêu cầu chiến thuật.

**B. Chuyên ngành Hữu tuyến điện**

**1. Mô hình học cụ *( Phụ lục 03)***

**a. Tranh vẽ**

Đơn vị đã hoàn thành các nội dung theo hướng dẫn

**b. Biển bảng**

Đơn vị đã hoàn thành các nội dung theo hướng dẫn

**c. Vật chất**

Đơn vị đã hoàn thành xong các nội dung theo hướng dẫn

**d. Sáng kiến**

Đơn vị đã làm được 08 sào nâng dây cải tiến

**2. Thao trường huấn luyện**

Đơn vị đã tổ chức xây mới 02 hầm tổng đài, 01 hầm xe và 01 vị trí ra thu dây 500m. Khu vực thao trường huấn luyện HTĐ đã được phát quang, có hệ thống giao thông hào giữa các hầm bảo đảm yêu cầu chiến thuật.

|  |
| --- |
| **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thiếu tá Lương Tuấn Hùng** |

**Phụ lục 03: Tổng hợp số lượng học cụ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung học cụ** | **Đơn vị tính** | **Số lượng theo quy chế** | **Số lượng đã thực hiện** | **Ghi chú** |
| **CHUYÊN NGÀNH VTĐ THOẠI** | | | | | |
| **A** | **Tranh vẽ** |  |  |  |  |
| 01 | Máy VRH-811/S | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 02 | Máy VRP-811/A | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 03 | Máy VRU-812 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 04 | Máy VRU-812/S | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 05 | Máy VRH-911 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 06 | Máy VRP-712/S | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 07 | Mật ngữ M82(TR55) | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 08 | Mật ngữ QĐ87 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 09 | Các động tác cơ bản của chiến sỹ VTĐ thoại trong chiến đấu | Bộ | 01 | 01 |  |
| **B** | **Biển bảng** |  |  |  |  |
| 01 | Biển liên lạc hướng có gắn đèn lét phục vụ HL đêm ghi đài A, B | Bộ | 02 | 02 |  |
| 02 | Biển liên lạc mạng có gắn đèn lét phục vụ HL đêm ghi TM, WT1, WT2, WT3, WT4 | Bộ | 01 | 01 |  |
| 03 | Biển liên lạc VC, TGCT, ĐKX | Bộ | 01 | 01 |  |
| **CHUYÊN NGÀNH VTĐ BÁO** | | | | | |
| **A** | **Tranh vẽ** |  |  |  |  |
| 01 | Máy VRU-611 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 02 | Máy VRS-631/S | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 03 | Máy VRP-612 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 04 | Máy thu VRS-651 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 05 | Máy phát VRS-641 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 06 | Máy phát VRS-642 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 07 | Máy VRP-712/S | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 08 | Mật ngữ M82(TR55) | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 09 | Mật ngữ QĐ87 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| **B** | **Biển bảng** |  |  |  |  |
| 01 | Biển liên lạc hướng có gắn đèn lét phục vụ HL đêm ghi đài A, B | Bộ | 02 | 02 |  |
| 02 | Biển liên lạc mạng có gắn đèn lét phục vụ HL đêm ghi TM, WT1, WT2, WT3, WT4 | Bộ | 01 | 01 |  |
| 03 | Biển liên lạc VC, TGCT, ĐKX | Bộ | 01 | 01 |  |
| **D** | **Sáng kiến** |  |  |  |  |
| 01 | Mật ngữ huấn luyện đêm | Bộ | 20 | 20 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung học cụ** | **Đơn vị tính** | **Số lượng theo quy chế** | **Số lượng đã thực hiện** | **Ghi chú** |
| **CHUYÊN NGÀNH HTĐ** | | | | | |
| **A** | **Tranh vẽ** |  |  |  |  |
| 01 | Tổng đài KTS theo đơn vị đang sử dụng | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 02 | Máy ĐT VFT-18 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 03 | Máy ĐT Panasonic | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 04 | Máy ĐT V701 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 05 | Máy TA-57B | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 06 | Máy ĐT VTA-19 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 07 | Tổng đài NC VSB20-19 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 08 | Tổng đài NC 20 số | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 09 | Tổng đài NC VSB40-19 | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 10 | Các kiểu nối, cố định, ghim dây bọc | Bộ | 01 | 01 |  |
| 11 | Hành động của chiến sỹ dây bọc trong chiến đấu | Bộ | 01 | 01 |  |
| **B** | **Biển bảng** |  |  |  |  |
| 01 | Trạm tổng đài có gắn đèn lét phục vụ HL đêm | Bộ | 01 | 01 |  |
| 02 | Khu vực hỏa lực bắn thẳng có gắn đèn lét phục vụ HL đêm | Bộ | 01 | 01 |  |
| 03 | Khu vực bãi mìn có gắn đèn lét phục vụ HL đêm | Bộ | 01 | 01 |  |
| 04 | Khu vực vượt sông có gắn đèn lét phục vụ HL đêm | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 05 | Trạm đầu có gắn đèn lét phục vụ HL đêm | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 06 | Trạm cuối có gắn đèn lét phục vụ HL đêm | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 07 | Khu vực tạm dừng cógắn đèn lét phục vụ HL đêm | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 08 | Khu vực nhận nhiệm vụ bổ sung có gắn đèn lét phục vụ HL đêm | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 09 | Khu vực giao nhiệm vụ bổ sung có gắn đèn lét phục vụ HL đêm | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 10 | Các biển chức danh chỉ huy có gắn đèn lét phục vụ HL đêm | Bộ | 01 | 01 |  |
| **C** | **VẬT CHẤT** |  |  |  |  |
| 01 | Kìm, dao huấn luyện | Bộ | 01/1 người | 10 kìm  07 dao |  |
| 02 | Ghim mẫu | Chiếc | 10 | 10 |  |
| 03 | Cọc dự trữ mẫu | Chiếc | 10 | 10 |  |
| 04 | Guồng dây mẫu | Chiếc | 05 | 05 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung học cụ** | **Đơn vị tính** | **Số lượng theo quy chế** | **Số lượng đã thực hiện** | **Ghi chú** |
| 05 | Vồ HL mẫu | Chiếc | 05 | 05 |  |
| 06 | Cờ chỉ huy | Bộ | 01 | 01 |  |
| 07 | Gậy chỉ huy | Bộ | 01 | 01 |  |
| 08 | Còi | Chiếc | 01 | 01 |  |
|  | **Trung đội xe cơ động** | | | | |
| **A** | **Tranh vẽ** |  |  |  |  |
| 01 | Tổng đài KTS theo đơn vị đang sử dụng | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 02 | Máy VRS-631/S | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 03 | Máy VRU-812/50W | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 04 | Bộ chuyển đổi ACT-U | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 05 | Sơ đồ đấu nối kỹ thuật | Bộ | 01 | 01 |  |
| 06 | Vi sát mang vác | Chiếc | 01 | 01 |  |
| **B** | **Biển bảng** |  |  |  |  |
| 01 | Biển xe | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 02 | Khu vực tạm dừng có gắn đèn lét phục vụ HL đêm | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 03 | Khu vực giao, nhận nhiệm vụ bổ sung có gắn đèn lét phục vụ HL đêm | Chiếc | 01 | 01 |  |
| **C** | **Vật chất** |  |  |  |  |
| 01 | Cờ chỉ huy | Bộ | 01 | 01 |  |
| 02 | Gậy chỉ huy | Bộ | 01 | 01 |  |
| 03 | Còi | Chiếc | 01 | 01 |  |
| **D** | **Sáng kiến** |  |  |  |  |
| 01 | Sào nâng dây cải tiến | Chiếc | 08 | 08 |  |