**Phụ lục 01: Tổng hợp số lượng sổ sách**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Phòng Trực ban T4** | **Trạm Tổng đài điện thoại** | **Trạm VTĐ** | **Trạm Quân bưu** | **Trạm nguồn** | **Kho Thông tin cấp d** | **Kho Thông tin cấp c** |
| **01** | Sổ đăng ký điện đi | Sổ cắt ca trực | Sổ cắt ca trực | Sổ cắt ca trực | Sổ theo dõi nạp ắc quy, Pin máy VTĐ | Sổ theo dõi, quản lý trang bị kỹ thuật thông tin | Sổ theo dõi, quản lý trang bị kỹ thuật thông tin |
| **02** | Sổ đăng ký điện đến | Sổ bàn giao ca | Sổ bàn giao ca | Sổ bàn giao ca | Sổ theo dõi, quản lý trang bị kỹ thuật thông tin | Sổ kế hoạch bảo quản tuần | Sổ kế hoạch bảo quản tuần |
| **03** | Sổ tổng hợp thông tin VTĐ | Sổ nhật biên | Lý lịch máy thông tin | Sổ nhật biên |  | Sổ kế hoạch bão dưỡng | Sổ kế hoạch bảo dưỡng |
| **04** | Sổ tổng hợp thông tin HTĐ | Sổ công tác kỹ thuật | Sổ công tác kỹ thuật | Sổ thu tổng hợp |  | Sổ dự trù vật tư kỹ thuật | Sổ dự trù vật tư kỹ thuật |
| **05** | Sổ tổng hợp thông tin quân bưu | Hồ sơ kỹ thuật trạm, tuyến thông tin | Quy ước liên lạc của từng đối tượng | Sổ phát tổng hợp |  | Sổ theo dõi sửa chữa trang bị tại đơn vị | Sổ theo dõi sửa chữa trang bị tại đơn vị |
| **06** | Sổ tổng hợp ngày | Lý lịch máy thông tin | Bản chữ mật nghiệp vụ VTĐ báo, thoại | sổ giao nhận tài liệu |  | Sổ đăng ký nhập kho |  |
| **07** | Sổ tổng hợp tuần | Sổ quản lý mật danh điện thoại | Mật ngữ | Sổ trình độ khẩn |  | Sổ đăng ký xuất kho |  |
| **STT** | **Phòng Trực ban T4** | **Trạm Tổng đài điện thoại** | **Trạm VTĐ** | **Trạm Quân bưu** | **Trạm nguồn** | **Kho Thông tin cấp d** | **Kho Thông tin cấp c** |
| **08** | Sổ bàn giao ca | Sổ quản lý kết nối trung kế, truyền dẫn, truyền số liệu, truyền hình | Sổ biên bản liên lạc | Sổ vận hành đường trục |  | Lệnh nhập kho |  |
| **09** |  | Sổ theo dõi phát triển, di chuyển, thu hồi | Sổ điện thu | Sổ thăng bằng tài liệu |  | Lệnh xuất kho |  |
| **10** |  | Sổ quản lý cáp đồng | Sổ điện phát | Sổ thăng bằng phiếu gửi |  |  |  |
| **11** |  | Sổ theo dõi làm thông tin nhân dân | Sổ giao nhận điện cơ yếu | Phiếu gửi tài liệu hệ 1 |  |  |  |
| **12** |  | Sổ tuần tra cáp | Giấy thu điện | Phiếu gửi tài liệu hệ 2 |  |  |  |
| **13** |  | Sổ quản lý, sửa chữa cáp quang | Sổ tổng hợp tình hình liên lạc |  |  |  |  |
| **14** |  | Sổ theo dõi điều sửa máy điện thoại | Sổ theo dõi trả lời canh |  |  |  |  |
| **15** |  |  | Sổ theo dõi phát tín hiệu thông báo báo động |  |  |  |  |

**Phụ lục 02: Tổng hợp số lượng biển bảng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Phòng Trực ban T4** | **Trạm Tổng đài điện thoại** | **Trạm VTĐ** | **Trạm Quân bưu** | **Trạm nguồn** | **Kho Thông tin cấp d** | **Kho Thông tin cấp c** |
| **01** | Chức trách trực ban tổng trạm thông tin | Nội quy phòng máy | Nội quy phòng máy | Nội quy phòng trực | Chức trách nhân viên trạm nguồn | Chức trách của nhân viên kho | Chức trách của nhân viên kho |
| **02** | Sơ đồ tổ chức thông tin vô tuyến điện | Nội dung bảo quản, bảo dưỡng | Nội dung bảo quản, bảo dưỡng | Chức trách chiến sĩ Thông tin quân bưu | Quy tắc an toàn trạm điện | Nội quy của kho thông tin | Nội quy của kho thông tin |
| **03** | Sơ đồ tổ chức thông tin hữu tuyến điện | Chức trách nhân viên | Chức trách nhân viên | Lịch vận hành TTQB | Lịch công tác | Sơ đồ kê xếp hàng hóa | Sơ đồ kê xếp hàng hóa |
| **04** | Lịch vận hành thông tin quân bưu | Sơ đồ hệ thống thông tin | Sơ đồ tổ chức thông tin VTĐ |  | Sơ đồ hệ thống điện |  |  |
| **05** |  |  | Bảng hướng an ten |  | Nội quy trạm nạp điện |  |  |
| **06** |  |  | Bảng giờ liên lạc |  |  |  |  |