TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu tháng 10

Đối tượng: 4 ngày / tháng

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | Vật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ2 |
| SÁU  04/10 | Công tác canh phòng: Luyện tập các phương án canh phòng: Luyện tập các phương án bảo vệ đơn vị:  + Luyện tập riêng | 4,5 |  | pct |  |  |
| + Hợp luyện toàn đơn vị: | 2,5 |  |  |  |
| TƯ  02/10 | VTĐ báo: |  |  | dt |  |  |
| - TL: Vượt vật cản | 01 |  |  |  |
| - HC: Công tác dân số, gia đình và trẻ em; thuốc nam chữa một số bệnh thông thường; phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm, tai nạn và bệnh ngoài da. | 02 |  |  |  |
| - ĐLQLBĐ: Kiểm tra | 1,5 |  |  |  |  |
| CNTT:  + Thủ tục liên lạc VTĐ báo | 01 |  | pct |  |  |
| + Nâng tốc độ thu báo chữ cái, số tắt 125 c/p. | 1,5 |  |  |  |
| VTĐ thoại: |  |  | pdt |  |  |
| - ĐLQLBĐ: Khiếu nại, tố cáo | 02 |  |  |  |
| - TL: Bài liên quyền 35 động tác | 01 |  |  |  |  |
| CNTT:  + Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 1,5 |  | bt |  |  |
| + Các tư thế vận động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu. | 2,5 |  |  |  |  |
| TƯ  09/10 | VTĐ báo: | | | | | |
| GDCT:  + Nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương; Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; Nghị quyết của Đảng ủy Quân đoàn, Sư đoàn. | 01 |  | ctvd |  |  |
| + Chuyên đề: Quy định của pháp luật về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc; một số biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra trong Quân đội. | 02 |  |  |  |  |
| CNTT:  + Thông báo hội trường | 1,5 |  | pct |  |  |
| + Nâng tốc độ thu báo chữ cái, số tắt 125 c/p.. | 2,5 |  | pct |  |  |
| VTĐ thoại | | | | | |
| - GDCT: Chuyên đề: Quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. | 02 |  | CTVp/d |  |  |
| - CNTT:  + Các tư thế vận động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu.. | 2,5 |  |  |  |  |
| + Công sự điện đài VTĐ loại mang xách | 2,5 |  | bt |  |  |
| TƯ  16/10 | VTĐ báo: | | | | | |
| - ĐLĐN: Ôn luyện đội ngũ đơn vị | 1,5 |  | dt |  |  |
| - TL: Vượt vật cản | 01 |  | pct |  |  |
| - KT: Huấn luyện khai thác trang bị kỹ thuật. | 02 |  |  |  |
| - CNTT: Nâng tốc độ thu báo chữ cái, số tắt 130 c/p. | 2,5 |  |  |  |
| VTĐ thoại: | | | | | |
| -TL: luyện tập 5 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực | 01 |  | pdt |  |  |
| - ĐLĐN: Ôn luyện phần đội ngũ từng người không có súng. | 01 |  |  |  |  |
| -CNTT:  + Công sự điện đài VTĐ loại mang xách. | 2,5 |  |  |  |  |
| + Triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ liên lạc bằng các loại anten ban ngày. | 2,5 |  |  |  |  |
| TƯ  23/10 | VTĐ báo: | | | | | |
| - GDCT: Ôn, kiểm tra nhận thức chính trị | 03 |  |  |  |  |
| -CNTT: Nâng tốc độ thu báo chữ cái, số tắt 130 c/p. | 1,5 |  |  |  |  |
| GDCT: Ôn, kiểm tra nhận thức chính trị | 01 |  |  |  |  |
| - CNTT: Thông báo hội trường. | 1,5 |  |  |  |  |
| VTĐ thoại: | | | | | |
| - GDCT: Ôn, kiểm tra nhận thức chính trị | 2,5 |  | pdt |  |  |
| - CNTT: Công sự điện đài VTĐ loại mang xách | 02 |  | bt |  |  |
| - GDCT: Ôn, kiểm tra nhận thức chính trị | 1,5 |  |  |  |
| - CNTT: Các tư thế vận động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu. | 01 |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 01 tháng 10

*(Từ ngày 30/9 đến ngày 06/10)*

*16NT-2023*

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | SVật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ2 |
| Hai  30 | Chào cờ, thông báo thời sự, duyệt đội ngũ | 01 |  |  |  |  |
| - ĐLĐN: Bài 1: Khám súng. | 1,5 |  |  |  |  |
| - ĐLQLBĐ: Khiếu nại, tố cáo | 02 |  | ct |  |  |
| - CNTT:  + Ngụy trang VTĐ và công tác bảo vệ đài (trạm) trong chiến đấu. | 01 |  |  |  |  |
| + Luyện tập hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban ngày và ban đêm. | 1,5 |  |  |  |  |
| Ba  01/10 | - TL: VƯợt vật cản: Luyện tập tổng hợp, kiểm tra | 02 |  | pct |  |  |
| - ĐLQLBĐ: Ôn luyện, kiểm tra | 2,5 | ct | bt |  |  |
| - CNTT: Luyện tập hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban ngày và ban đêm. | 2,5 |  |  |  |
| TƯ  02/10 | TL: Võ tay ko trong hl thể lực: Luyện tập | 2,5 |  | bt |  |  |
| - HC: Tổ chức chế biến nấu ăn ở bếp ăn đơn vị, an toàn thực phẩm trong Quân đội. | 02 | pct |  |  |
| -CNTT: Luyện tập tổng hợp theo các nhiệm vụ, các hình thức tác chiến. | 2,5 |  |  |  |
| Năm  03/10 | - GDCT: Thực hiện ngày CTVHTT ở cơ sở | 4,5 |  | CTV |  |  |
| - CNTT: Luyện tập hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban ngày và ban đêm. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Sáu  04/10 | Công tác canh phòng:Luyện tập phương án bảo vệ đơn vị:  + Luyện tập riêng. | 4,5 |  | pct |  |  |
| + Hợp luyện toàn đơn vị. | 2,5 |  |  |  |
| + BDCB: Tổ chức, phương pháp duy trì tiểu đội luyện tập hành quân chiếm lĩnh, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban đêm |  |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 01 tháng 10

*(Từ ngày 30/9 đến ngày 06/10)*

*16NT-2024*

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | SVật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ3 |
| Hai  30 | Chào cờ, thông báo thời sự, duyệt đội ngũ | 01 |  |  |  |  |
| - ĐLQLBĐ: Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của lực lượng KSQS. | 02 |  | ct |  |  |
| - KT: Bảo quản TBKT ở đơn vị | 1,5 |  | pct |  |  |
| - CNTT:Các thủ tục, quy tắc liên lạc VTĐ thoại: Quy tắc, thực hành liên lạc hướng. | 2,5 |  |  |  |  |
| Ba  01/10 | - ĐLĐN: Từng người ko có súng: Ôn bài 4: Đi đều, đứng lại, đổi chân, giậm chân. | 02 |  | pct |  |  |
| - HC: Một số vấn đề về công tác dân số, gia đình và trẻ em. | 2,5 | pct | bt |  |  |
| - CNTT:Các thủ tục, quy tắc liên lạc VTĐ thoại: Quy tắc, thực hành liên lạc hướng. | 2,5 |  |  |  |
| TƯ  02/10 | - TL: Vượt vật cản: Luyện tập tổng hợp | 2,5 | pct | bt |  |  |
| - ĐLĐN: Từng người có súng: Bài 10: Chào tại chỗ có súng. | 02 |  |  |  |
| - CNTT:Các thủ tục, quy tắc liên lạc VTĐ thoại: Quy tắc, thực hành liên lạc mạng | 2,5 |  |  |  |
| Năm  03/10 | - GDCT: Thực hiện ngày CTVHTT ở cơ sở | 4,5 |  | CTV |  |  |
| - CNTT:Các thủ tục, quy tắc liên lạc VTĐ thoại: Quy tắc, thực hành liên lạc vượt cấp. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Sáu  04/10 | Công tác canh phòng:Luyện tập phương án bảo vệ đơn vị:  + Luyện tập riêng. | 4,5 |  | pct |  |  |
| + Hợp luyện toàn đơn vị. | 2,5 |  |  |  |
| + BDCB: Tổ chức, phương pháp duy trì tiểu đội luyện tập hành quân chiếm lĩnh, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban đêm |  |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 02 tháng 10

*16NT-2023*

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | SVật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ2 |
| HAI  07/10 | Chào cờ, thông báo thời sự, duyệt đội ngũ | 01 |  | ct |  |  |
| TL: Võ tay không trong HL thể lực: Luyện tập | 02 |  | bt |  |  |
| - ĐLĐN: Bài 6: Mang súng, xuống súng. | 1,5 |  |  |  |
| - CNTT: Luyện tập tổng hợp theo các nhiệm vụ, các hình thức tác chiến. | 2,5 |  |  |  |
| Ba  08/10 | - GDCT:  + Chuyên đề: Quán triệt, vận dụng các nguyên tắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong thực tiễn phát huy, phát triển văn hóa quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới. | 03 |  |  |  |  |
| + Chuyên đề: Một số nội dung cơ bản về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh Quân đội. | 03 |  |  |  |  |
| - CNTT: Luyện tập tổng hợp theo các nhiệm vụ, các hình thức tác chiến. | 01 |  |  |  |
| TƯ  09 | - TL: Vượt vật cản: Luyện tập tổng hợp, kiểm tra. | 2.5 | pct |  |  |  |
| - HC: Một số nội dung quân nhu về ăn, ở dã ngoại | 02 |  |  |  |
| - CNTT: Luyện tập hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban ngày và ban đêm. | 2,5 | 18.30 – 21.00 |  |  |
| Năm  10 | - TL: Chạy vũ trang 3000m vượt chướng ngại vật: Hoàn thiện bài tập (tập tổng hợp); kiểm tra. | 2,5 | pct |  |  |  |
| + HC: Một số vấn đề cần biết về công tác vận tải quân sự; vận tải bằng phương tiện thô sơ, sức người trong chiến đấu | 02 |  |  |  |  |
| - CNTT: Luyện tập tổng hợp theo các nhiệm vụ, các hình thức tác chiến. | 2,5 |  |  |  |  |
| Sáu  11 | BDCB: Tổ chức, phương pháp duy trì tiểu đội luyện tập hành quân chiếm lĩnh, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban đêm. | 02 |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 02 tháng 10

*16NT-2024*

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | SVật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ3 |
| HAI  07/10 | - Chào cờ, thông báo thời sự, duyệt đội ngũ | 01 |  | ct |  |  |
| - TL: Bơi ứng dụng: Bơi mang súng, trang bị nhẹ | 02 | pct | bt |  |  |
| - KT: Bảo quản TBKT ở đơn vị. | 1,5 |  |  |  |
| - - CNTT:Các thủ tục, quy tắc liên lạc VTĐ thoại: Quy tắc, thực hành liên lạc mạng | 2,5 |  |  |  |
| Ba  08/10 | TL: Bơi ứng dụng: Bơi mang súng, trang bị nhẹ | 1,5 | pct |  |  |  |
| - GDCT:  + Chuyên đề: Nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. | 02 |  |  |  |  |
| + Quán triệt, học tập Nghị quyết của Tiểu đoàn, đơn vị. | 01 |  |  |  |
| + Chuyên đề: Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. | 2,5 |  |  |  |
| TƯ  09 | - TL: Bơi ứng dụng: Bơi mang súng, trang bị nhẹ. | 02 | pct |  |  |  |
| - KTBS: Bắn súng AK bài 2: Bắn mục tiêu ẩn, hiện, vận động ban ngày. | 2,5 |  |  |  |
| - CNTT:  + Các thủ tục, quy tắc liên lạc VTĐ thoại: Quy tắc, thực hành liên lạc hướng | 1,5 |  |  |  |
| + Các thủ tục, quy tắc liên lạc VTĐ thoại: Quy tắc, thực hành liên lạc mạng | 01 |  |  |  |  |
| Năm  10 | - TL: Bơi ứng dụng: Bơi mang súng, trang bị nhẹ. | 2,5 | pct |  |  |  |
| + CHCN: Các văn bản liên quan đến công tác PCCC (Luật PCCC, Nghị định số 78, Thông tư số 18, Chỉ thị 96/CT-BQP ngày 07/8/2019...). | 02 | pct |  |  |  |
| - CNTT:Các thủ tục, quy tắc liên lạc VTĐ thoại: Quy tắc, thực hành liên lạc vượt cấp | 2,5 |  |  |  |  |
| Sáu  11 | BDCB: | 02 |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 03 tháng 9

*16NT-2023*

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | SVật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ2 |
| HAI  16 | Chào cờ, thông báo thời sự, duyệt đội ngũ | 01 |  | ct |  |  |
| - CNTT:  + Hành động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu. | 3,5 |  | bt |  |  |
| + Luyện tập hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban ngày và ban đêm. | 2,5 |  |  |  |
| Ba  17 | - GDCT:  + Bài 12: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. | 07 |  |  |  |  |
| TƯ  18 | - KT: Nội dung cơ bản công tác BĐKT trong chiến đấu. | 02 |  |  |  |  |
| - CNTT:  + Hành động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu. | 02 |  |  |  |
| + Luyện tập hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban ngày và ban đêm. | 2,5 |  |  |  |
| + Triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ liên lạc bằng các loại anten ban ngày và ban đêm. | 2,5 | 18.30 – 21.00 |  |  |
| Năm  19 | - CNTT:  + Hành động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu. | 2,5 |  |  |  |  |
| + Luyện tập hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban ngày và ban đêm | 02 |  |  |  |  |
| Ngụy trang VTĐ và công tác bảo vệ đài (trạm) trong chiến đấu. | 2,5 |  |  |  |  |
| Sáu  20 | BDCB: Tổ chức, phương pháp duy trì tiểu đội luyện tập hành quân chiếm lĩnh, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban ngày và ban đêm. |  |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 03 tháng 9

*16NT-2024*

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | SVật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ3 |
| HAI  16 | Chào cờ, thông báo thời sự, duyệt đội ngũ | 01 |  | ct |  |  |
| - KT: Bảo quản TBKT ở đơn vị. | 1,5 |  |  |  |  |
| - CNTT:  + Đặc điểm, yêu cầu, phương pháp tổ chức và phương thức liên lạc VTĐ thoại. | 02 |  | bt |  |  |
| + Một số biện pháp phòng chống tác chiến điện tử. | 2,5 |  |  |  |
| Ba  17 | - GDCT: Bài 4: Nội dung cơ bản của Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | 07 |  |  |  |  |
| TƯ  18 | - TL: Phân đoạn 1: Xuất phát, vượt rào vướng chân, tường 1,8m, leo dây đứng, hàng bục mấp mô, leo dây ngang. | 2,5 | pct |  |  |  |
| - PH: Đặc điểm, tác hại và cách phòng chống vũ khí hóa học, hạt nhân, sinh học, lửa. | 02 |  |  |  |
| - CNTT: Quy ước liên lạcVTĐ | 2,5 |  |  |  |
| Năm  19 | - TL: Phân đoạn 2: Vượt hàng cọc luồn lách, hào 2m, cầu độc mộc, chui rào, tường 1,1m, chạy về đích. | 1,5 |  |  |  |  |
| - BS: Bắn súng AK bài 2: Bắn mục tiêu ẩn, hiện, vận động ban ngày. | 1,5 |  |  |  |  |
| - CNTT:  + Một số loại cáp thông tin. | 1,5 |  |  |  |  |
| + Đèn, tín hiệu vô tuyến điện thoại và chế độ giải quyết. | 1,5 |  |  |  |  |
| + Quy tắc, thực hành liên lạc hướng. | 01 |  |  |  |  |
| Sáu  20 | BDCB: |  |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 04 tháng 9

*16NT-2023*

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | SVật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ2 |
| HAI  23 | Chào cờ, thông báo thời sự, duyệt đội ngũ | 01 |  | ct |  |  |
| - CNTT:  + Hành động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu. | 02 |  | bt |  |  |
| + Ngụy trang VTĐ và công tác bảo vệ đài (trạm) trong chiến đấu. | 1,5 |  |  |  |
| + Luyện tập hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban ngày và ban đêm. | 2,5 |  |  |  |
| Ba  24 | - GDCT:  + Chuyên đề: Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương của Hồ Chí Minh. | 02 |  |  |  |  |
| + Chuyên đề: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới (Tài liệu nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan năm 2024). | 2,5 |  |  |  |  |
| - CNTT: Hành động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu. | 2,5 |  |  |  |  |
| TƯ  25 | - CNTT:  + Công sự điện đài VTĐ loại mang xách. | 02 |  |  |  |  |
| + Hành động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu.. | 2,5 |  |  |  |
| + Ngụy trang VTĐ và công tác bảo vệ đài (trạm) trong chiến đấu. | 2,5 |  |  |  |
| Năm  26 | - TL: Vượt vật cản: Luyện tập tổng hợp | 02 |  |  |  |  |
| - CNTT:  + Hành động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu. | 2,5 |  |  |  |  |
| + Luyện tập hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban ngày và ban đêm | 2,5 |  |  |  |  |
| Sáu  27 | BDCB: Tổ chức, phương pháp duy trì tiểu đội luyện tập hành quân chiếm lĩnh, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban ngày và ban đêm. |  |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 04 tháng 9

*16NT-2024*

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | SVật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ3 |
| HAI  23 | Chào cờ, thông báo thời sự, duyệt đội ngũ | 01 |  | ct |  |  |
| - CTBB: Tổ BB trong chiến đấu tiến công. | 02 |  | bt |  |  |
| - CNTT:  + Một số biện pháp phòng chống tác chiến điện tử. | 1,5 |  |  |  |
| + Kỷ luật thông tin VTĐ; chức trách, nhiệm vụ chiến sỹ VTĐ. | 2,5 |  |  |  |
| Ba  24 | - GDCT:  + Bài 5: Tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. | 07 |  |  |  |  |
| TƯ  25 | - TL: Võ tay không trong huấn luyện thể lực: 8 thế tấn công | 02 |  |  |  |  |
| - CNTT:  + Một số biện pháp phòng chống tác chiến điện tử. | 2,5 |  |  |  |
| + Các thủ b tục quy tắc liên lạc VTĐ thoại: Quy tắc liên lạc hướng. | 2,5 |  |  |  |
| Năm  26 | - TL: Võ tay không trong huấn luyện thể lực: 4 thế phòng thủ, 4 thế ngã. | 02 |  |  |  |  |
| - CNTT:  + Điện, tín hiệu vô tuyến điện thoại và chế độ giải quyết. | 2,5 |  |  |  |  |
| + Các thủ tục quy tắc liên lạc VTĐ thoại: Quy tắc liên lạc hướng. | 01 |  |  |  |  |
| 1,5 | 18.30 – 20.00 |  |  |  |
| Sáu  27 | BDCB: |  |  |  |  |  |