**Phụ lục 1: Công tác đảng, công tác chính trị**

**1. Công tác cán bộ**

- Thăng quân hàm: 06 đ/c

- Nâng lương : 01 đ/c

- Điều động = 02 đ/c.

- Học chuyển loại CT = 01 đ/c.

- Kết quả đánh giá cán bộ có HTXSCTNV = 2/22= 9,09 %;HTTCTNV = 16/22= 72,72 %;HTCTNV 4/22 = 18,18%.

**2. Công tác tổ chức**

- Tổ chức kết nạp đảng: 07 quần chúng.

- Xét đề nghị học cảm tình đảng: 17 đoàn viên ưu tú.

- Học lớp đảng viên mới: 11 đảng viên.

- Kết quả bình xét tổ chức Đảng có 1/3 chi ủy, chi bộ HTXSNV; 2/3 chi ủy, chi bộ HTTNV; Đảng ủy, đảng bộ Tiểu đoàn HTTNV.

- Kết quả bình xét Đảng viên có 06/37 = 16,21% Đảng viên HTXSNV, 25/37 = 67,56% HTTV, 06/37 = 16,21% Đảng viên HTNV.

**3. Công tác kiểm tra, giám sát**

- Kiểm tra: 06 Đảng viên, 02 chi bộ (KTDHVP = 01 chi bộ)

- Giám sát: 06 Đảng viên.

**4. Công tác thi đua khen thưởng**

- Khen thưởng tập thể:

+ 01 cấp Phòng.

- Khen thưởng cá nhân:

+ 01 cấp Sư đoàn.

+ 09 cấp Phòng.

**5. Công tác quần chúng**

- Kết quả bình xét tổ chức Đoàn có 1/3 chi đoàn HTXSNV, 2/3 chi đoàn HTTNV, đoàn cơ sơ Tiểu đoàn HTTNV.

- Kết quả bình xét tổ chức đoàn có 29/94 = 30,85% Đoàn viên HTXSNV, 58/94 = 61,70% HTTNV, 7/94 = 7,44% HTNV.

**6. Kết quả kiểm tra huấn luyện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đối tượng** | **QS** | **Kết quả kiểm tra** | | | | | | | | **TLKG**  **(%)** | **T. tích** |
| **G** | **%** | **K** | **%** | **Đ** | **%** | **KĐ** | **%** |
| NN năm 2021 | 25 | 5 | 20 | 17 | 68 | 3 | 12 |  |  | 88 | Khá |
| NN năm 2022 | 58 | 16 | 27,5 | 34 | 58,6 | 8 | 13,7 |  |  | 86,2 | Khá |
| 4N/T | 45 | 13 | 26,6 | 27 | 60 | 5 | 11,1 |  |  | 88,8 | Khá |

**Phụ lục 2: Công tác quân sự**

**1. Công tác canh trực Thông tin**

**\* VTĐsn**

- LL với trên:

+ Đài TBBĐ: Tổng số phiên (tốt/đứt) = 3.019/0 = 100%

+ Đài KN01: Tổng số phiên (tốt/đứt) = 1.457/0 = 100%, điện nhận (công/nhóm) = 101/7210

- LL với dưới:

+ Đài ZN24 (e95): Tổng số phiên (tốt/đứt) = 610/0 = 100%

+ Đài ZN22 (e101): Tổng số phiên (tốt/đứt) = 918/0 = 100%

+ Đài ZN20 (e18): Tổng số phiên (tốt/đứt) = 918/0 = 100%

**\* VTĐscn**

- LL với trên:

+ Đài KN02: tổng số phiên (tốt/đứt) = 8.064/0 = 100%.

- LL với dưới:

+ Đài ZB01: Tổng số phiên (tốt/đứt) = 8.064/0 = 100%, điện chuyển (công/nhóm) = 494/38.250.

+ Đài ZB02: Tổng số phiên (tốt/đứt) = 8.064/0 = 100%, điện chuyển (công/nhóm) = 494/38.250.

+ Đài ZB03: Tổng số phiên (tốt/đứt) = 8.064/0 = 100%, điện chuyển (công/nhóm) = 494/38.250.

**\* HTĐ: Mạng nội bộ**

- Số lần tiếp chuyển LL = 1355 lần = 39h20.

- Số lần mất LL : 37 lần = 55h30 ; thời gian khôi phục trung bình = 01h30.

**\* Thông tin quân bưu**

- Chuyển công văn thường = 4150, văn kiện = 338, túi tải = 62.

**2. Kết quả luyện tập các phương án**

- Luyện tập phương án A: 07 lần

- Luyện tập phương án A2: 12 lần

- Luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị: 09 lần

- Luyện tập phương án PCTT-TKCN: 08 lần

- Luyện tập phương án PCCN-CR: 09 lần

**3. Đất Quốc phòng**

- Tổng 01 điểm đất với diện tích: 221.416,8 m2.

**4. Tập huấn cán bộ, QNCN**

- Tập huấn cán bộ Quân đoàn = 04đ/c (CH/d =2, CH/c = 2), KQ: Giỏi =01 (25%), Khá = 03 (75%).

- Tập huấn cán bộ Sư đoàn = 06đ/c. KQ: Kh¸ = 06 (100%).

- Tập huấn cán bộ huấn luyện CSM= 08đ/c. KQ: Giỏi = 02 (25%), Khá = 06 (75%).

- Tập huấn QNCN Sư đoàn = 16đ/c. KQ: K = 16 (100%).

**5. Kết quả kiểm tra huấn luyện**

**a) Chiến sỹ mới**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **QS** | **Kết quả kiểm tra** | | | | | | | | **TLKG**  **(%)** | **T. tích** |
| **G** | **%** | **K** | **%** | **Đ** | **%** | **KĐ** | **%** |
| BSTLAK bài 1 | 88 | 12 | 13.64 | 45 | 51.14 | 23 | 26.14 | 8 | 9.09 | 64.78 | Khá |
| Đánh TN bài 1 | 88 | 88 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | Giỏi |
| Ném LĐ bài 1 | 88 | 46 | 52.77 | 20 | 22.73 | 22 | 25 |  |  | 75 | Giỏi |
| Vật cản | 88 | 57 | 64.8 | 19 | 21.6 | 12 | 13.6 |  |  | 86.4 | Khá |
| CSNT | 88 | 55 | 62.5 | 20 | 22.7 | 13 | 14.7 |  |  | 86.3 | Khá |
| Điều lệnh | 88 | 63 | 71.5 | 14 | 15.9 | 11 | 12.5 |  |  | 87.5 | Khá |
| Thể lực | 88 | 62 | 70.4 | 17 | 19.3 | 9 | 10.2 |  |  | 89.7 | Khá |
| Hậu cần | 88 | 62 | 70.4 | 11 | 12.5 | 15 | 17.1 |  |  | 82.9 | Khá |
| Kỹ thuật | 88 | 55 | 62.5 | 23 | 26.1 | 10 | 11.4 |  |  | 88.6 | Khá |
| CTBCHT | 88 | 51 | 58.1 | 15 | 17.3 | 12 | 13.6 |  |  | 86.4 | Khá |

**b) Đối tượng 16 N/T Chiến sỹ nhập ngũ năm 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **QS** | **Kết quả kiểm tra** | | | | | | | | **TLKG**  **(%)** | **T. tích** |
| **G** | **%** | **K** | **%** | **Đ** | **%** | **KĐ** | **%** |
| Điều lệnh | 25 | 10 | 40 | 11 | 44 | 04 | 16 |  |  | 84 | Khá |
| Thể lực | 25 | 09 | 36 | 11 | 44 | 05 | 20 |  |  | 80 | Khá |
| CH - CN | 25 | 07 | 28 | 15 | 60 | 03 | 12 |  |  | 88 | Khá |
| PHPT | 25 | 07 | 28 | 14 | 56 | 04 | 16 |  |  | 84 | Khá |
| CTTSSCĐ | 25 | 05 | 20 | 15 | 60 | 05 | 20 |  |  | 80 | Khá |
| KTCĐBB | 25 | 06 | 24 | 15 | 60 | 04 | 16 |  |  | 84 | Khá |
| CTBCHT | 25 | 04 | 16 | 16 | 64 | 05 | 20 |  |  | 80 | Khá |
| CNTT | 25 | 13 | 52 | 10 | 40 | 02 | 08 |  |  | 92 | Giỏi |

**c) Đối tượng 16 N/T Chiến sỹ nhập ngũ năm 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **QS** | **Kết quả kiểm tra** | | | | | | | | **TLKG**  **(%)** | **T. tích** |
| **G** | **%** | **K** | **%** | **Đ** | **%** | **KĐ** | **%** |
| Điều lệnh | 58 | 16 | 26,92 | 33 | 57,69 | 09 | 15,39 |  |  | 84,61 | Khá |
| Thể lực | 58 | 14 | 24,1 | 33 | 57,69 | 11 | 18,21 |  |  | 81,79 | Khá |
| CH - CN | 58 | 16 | 26,92 | 34 | 59,62 | 08 | 13,46 |  |  | 86,54 | Khá |
| CTTSSCĐ | 58 | 14 | 24,1 | 33 | 57,69 | 11 | 18,21 |  |  | 82,69 | Khá |
| KTCĐBB | 58 | 17 | 28,84 | 32 | 55,77 | 09 | 15,39 |  |  | 84,61 | Khá |
| CTBCHT | 58 | 14 | 24,1 | 33 | 57,69 | 11 | 18,21 |  |  | 86,54 | Khá |
| CNTT | 58 | 30 | 51,7 | 20 | 34,84 | 08 | 13.46 |  |  | 86,54 | Giỏi |

**d) Đối tượng 4N/T**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **QS** | **Kết quả kiểm tra** | | | | | | | | **TLKG**  **(%)** | **T. tích** |
| **G** | **%** | **K** | **%** | **Đ** | **%** | **KĐ** | **%** |
| Điều lệnh | 45 | 09 | 20,01 | 30 | 66,66 | 06 | 13,33 |  |  | 86,67 | Khá |
| Thể lực | 45 | 10 | 26,12 | 28 | 58,33 | 07 | 15,55 |  |  | 84,45 | Khá |
| CH - CN | 45 | 07 | 15,57 | 30 | 66,66 | 08 | 17,77 |  |  | 82,23 | Khá |
| PHPT | 45 | 10 | 26,12 | 28 | 58,33 | 07 | 15,55 |  |  | 84,45 | Khá |
| KTCĐBB | 45 | 08 | 17,79 | 31 | 68,88 | 06 | 13,33 |  |  | 86,67 | Khá |
| CTBCHT | 45 | 07 | 15,57 | 30 | 66,66 | 08 | 17,77 |  |  | 82,23 | Khá |
| CNTT | 45 | 25 | 55,55 | 15 | 33,33 | 05 | 11,12 |  |  | 88,88 | Giỏi |

**Phụ lục 3: Công tác Hậu cần**

**1. Kết quả tăng gia sản xuất**

-Rau xanh :

+ cVTĐ1: 4173 kg = 20.865.000 đồng ; so với năm 2021 tăng 5,04%

+ cHTĐ2: 4310 kg = 21.550.000 đồng ; so với năm 2021 tăng 4,08%

+ d Bộ: 2143 kg = 10.715.000 đồng ; so với năm 2021 tăng 5,32%

- Cá: 4000 kg = 104.000.000 đồng ; so với năm 2021 tăng 12,47%

- Gia súc: Lợn = 14 con, bò = 16 con.

- Diện tích vườn tăng gia: 2000m2.

+ Rau cải rễ: 500m2.

+ Rau cải bắp: 500m2.

+ Rau cải đông dư: 500m2.

+ Giàn: 350m2.

+ Gia vị: 150m2.

- Diện tích ao: 2500m2.

**2. Kết quả kiểm tra huấn luyện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đối tượng** | **QS** | **Kết quả kiểm tra** | | | | | | | | **TLKG**  **(%)** | **T. tích** |
| **G** | **%** | **K** | **%** | **Đ** | **%** | **KĐ** | **%** |
| NN năm 2021 | 25 | 07 | 28 | 14 | 56 | 04 | 16 |  |  | 84 | Khá |
| NN năm 2022 | 58 | 14 | 24,1 | 33 | 57,69 | 11 | 18,21 |  |  | 86,54 | Khá |
| 4N/T | 45 | 08 | 17,79 | 31 | 68,88 | 06 | 13,33 |  |  | 86,67 | Khá |

**Phụ lục 4: Công tác Kỹ thuật**

**1. Tiếp nhận khí tài thông tin mới**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên khí tài** | **Số lượng (Bộ)** | **Ghi chú** |
| 01 | Máy VRP-712/S | 01 |  |
| 02 | Thiết bị truyền số liệu | 18 |  |
| 03 | Máy VRH-911 | 03 |  |
| 04 | Tổng đài 40 số cải tiến | 01 |  |
| 05 | Tổng đài 20 số cải tiến | 02 |  |
| 06 | Máy điện thoại VTA-19 | 06 |  |

**2. Kết quả kiểm tra huấn luyện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đối tượng** | **QS** | **Kết quả kiểm tra** | | | | | | | | **TLKG**  **(%)** | **T. tích** |
| **G** | **%** | **K** | **%** | **Đ** | **%** | **KĐ** | **%** |
| NN năm 2021 | 25 | 12 | 28,57 | 25 | 59,52 | 05 | 11,91 |  |  | 88,19 | Khá |
| NN năm 2022 | 58 | 14 | 26,92 | 31 | 59,62 | 07 | 13,46 |  |  | 86,54 | Khá |
| 4N/T | 45 | 10 | 26,12 | 28 | 58,33 | 07 | 15,55 |  |  | 84,45 | Khá |