**Phụ lục II**

**SỐ LƯỢNG, TRANG BỊ THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN SƯ ĐOÀN 304**

*(Kèm theo Biên bản số: /BB-TT ngày tháng năm 2023 của ngành thông tin, Sư đoàn 304)*

| **TT** | **Tên trang bị** | **Số lượng** | **Mục đích sử dụng thông tin** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **TRUYỀN DẪN** |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Máy VRU 611 | 01 | - Liên lạc với Quân đoàn hướng định giờ 01 ngày 04 phiên thời gian LL 08h00; 11h00; 15h00,22h00  - Mạng nghe thông báo báo động số 02 của Qđ các giờ chẵn trong ngày. |
| 2 | Thiết bị NPT 1200 | 01 | 02 kết nối quang tốc độ STM16 kết nối luồng với A01 và Lữ 113 qua truyền dẫn quân sự đang sử dụng |
| 3 | Tổng đài T64SIP | 01 | T64SIP mật danh BD-22 kết nối luồng với A01 qua truyền dẫn quân sự đang sử dụng 50/64 Thuê bao. |
| 4 | Nguồn độc lập P4-01CT | 01 | Cấp nguồn cho tổng đài |
| **II** | **VÔ TUYẾN ĐIỆN** |  |  |
| 5 | Mux quang MQ04A | 02 | Kết nối luồng giữa BCHQS Vĩnh Phúc và f304 |
| 6 | Thiết bị GROUP 500 | 01 | Kết nối qua truyền dẫn quân sự. |
| 7 | Thiết bị Ciscco 2911 | 01 | Kết nối qua truyền dẫn quân sự. |
| 8 | Switch 2960 | 01 | Kết nối qua truyền dẫn quân sự. |
| 9 | Máy điện thoại VFT 18 | 10 | Bảo đảm TT HTĐ |
| 10 | Máy điện thoại Panaso nic | 16 | Bảo đảm TT HTĐ |
| 11 | Máy điện thoại V701 | 24 | Bảo đảm TT HTĐ |
| 12 | Thiết bị cơ yếu RCY-02 | 01 | Kết nối qua truyền dẫn quân sự. |
| 13 | Sơ đồ Phòng tổng đài | 06 | Nội quy phòng máy; Nội quy bảo quản TBKTTT; Chức trách nhân viên trực TĐĐT; Chức trách nhân viên VTĐ; Sơ đồ tổ chức TT VTĐ; Sơ đồ tổ chức TT HTĐ |
| 14 | Tủ rack 19inchs 42U | 01 | Để thiết bị NPT 1200 |
| 15 | Giá để tổng đài và thiết bị | 01 | Để tổng đài và thiết bị |
| 16 | Thiết bị truyền dẫn quang NPT-1200( 2,5GB,I srael) e66,e24 | 02 | Kết nối truyền dẫn quân sự. |
| 17 | Nguồn độc lập P4-01CT | 02 | Cấp nguồn cho thiết bị truyền dẫn quang NPT-1200( 2,5GB,I srael) |
| 18 | Giá để thiết bị | 02 | Để thiết bị truyền dẫn quang NPT-1200( 2,5GB,I srael) |
|  |  |  |  |

\* Ghi Chú: Tổ chức TTLLtx Phân theo từng chuyên ngành: từ Truyền dẫn, VTĐ, HTĐ, Truyền hình, TSL, QB-TH